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Carissimi Confratres
En Documenta approbata Conventus Generalis XXXV, quae
Superior Generalis cum suo Consilio tote Congregationi communicat.
Hic fasciculus noslrae ephemerides Vincentiana ea omnia confinet,
nempe:
I. DF.CLARATIONES

cum epistola inlroductoria.

II. CONSTITUTIONES ET STATUTA. Textum completum Conventus Generalis anni 1968-1969 emendatum a Conventu Generali XXXV
(1974). Introductionem Superioris Generalis diei 14 septembris anni
1969 includimus , quia eam adhuc actualem censemus.
III. INTERPRETATIONES ET RF .SPONSIONES.
IV. DECRETA.

V. REGULAS SEU CONSTITUTIONES COMMUNES CONGREGATIONIS
MISSiONIS. Editio recognita iuxta editionem principem anni 1658,
eadem quam Sanctus Vinventius distribuit confralribus in emotiva
ceremonia, quac in relatione eius conferentiae diei 17 maii 1658 hahilae descrihilur.
Haec Documenta toti Congregationi communicamus cum firma
spe ea futura esse praetiosum adiumentum et stunuhnn ad opus renovationis continuandum.
Certe praetnaturum est debitum iudicium ferre de operata renovations in Congregatione his quinque annis e/apsis, inclusa hac magna
contrihutione Conventus. Multa adhuc facienda manent.
Gratiant el robur a Deo quaeramus ad renovationem peragendam
in Iota Congregation eta ut clare perspiciatur tam in Curia Generalitia quam in provinciis el domibus.

Sub Paterna Dei Providentia progrediamur cum fiducia his proximis

six

annis,

James it'. Richardson , C. M.
Superior Generalis
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I
DECLARATIONES
Carissimi Confratres,
Gratia Domini vobiscum
1. - Post quinque hcbdomadas impensi laboris in Conventu
Generali nunc nostri operis fructus et nostrorum cordium vota
vobis communicamus.
2. -- Diebus 7 et 9 septembris Conventus suum munus implevit eligendi Supcriorcm Gencralem eiusque Consilium. In suo officio confirmati sent Domini RIcilARDSON James IV., SAINZ Rafael,
KAPUSCIAK Florian. Domini SYLVESTRE Andre et Gtco Vicente locum Assistentium DD. BENOIT Camille et RIGAZIO Alejandro sumpserunt. Cum omnes pernoscamus corum studium et amorem erga
Congregationem, optima ab ipsis sperare possumus.
3. - Consideratio nostra initium sumpsit perpendendo expcrientias renovationis peractas hisce sex annis, qui a praccedente
Conventu Generali effluxerunt. Conatus, quos Provinciae, Communitatcs et singuli Confratres inierunt, magni certo fuerunt. Attamen quod adhuc faciendum manet, maius est. Statuimus ergo ut
periodus experimentalis usque ad annum 1980 prorogetur, seposita pro nunc revisione definitiva Constitutionum et Statutorum.
Idco, its exceptis quae caput DE REGIMINE respiciunt, dicere possumus alias emcndationes pro necessitate tantum inductas esse.
4. - Peculiare munus nostrum fuit attento animo intueri vitam Congregationis Missionis in Ecclesia et in mundo, et afferre
nostras considerationes, sub forma brevium DECLARATIONUM PASTORALIUM, quae speramus fore ut nobis omnibus prosint, animationem spiritualem, communitariam et apostolicam suscitando.
5. - Omnes quidem responsabiles sumus de vita et de actuositate nostrae Communitatis. Congregati sumus in Domino, ut simul vivamus, oremus ct lahoremus toto vitae tempore ad proximo
bonum fercndum. Arbor sumus, quae bonos fructus ferre conatur
quacque hoc facere nequit absque fidelitate et cooperatione omnium
et singulorum.
6. - Vestram responsabilitatem urgemus ut iter prosequamur
spiritu et orientatione harum DE:Ct.ARATIONtJM roborati. Et quia
Congregatio < seipsam efficit praesertim in singulis comunitatibus
localibus» (art. 178, § 1 C&S), haec responsabilitas peculiari modo
attingit proposita et labores concordes harum Communitatum localium.
7. - Iter, quod inivimus et peragere debemus, indicatum est
nobis sub signo renovationis assiduae et conversionis continuae.
Nostra Congregatio sua exordia celebrat die Conversionis Sancti
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quos Dominus vocavit et qui respondcrunt suam vitam ex novo
dirigendo luce ciusmodi vocationis. Oportet ut gratia Pentecostes
nos invadat et fortiter impellat ad plenius perficiendam communionem vitae , orationis et laboris, ita ut nemo possit nobis opponere
verba quae Spiritus ad tiepidos dirigit (Ap 3, 15-16).
8. - Summus Pontifex in audientia diei 18 septembris nobis
commendavit fortitudinem et gaudium in nostra Vocatione Vincentiana : (4 Volumus - ait - ut haec brevia momenta efficiant ut magis
fortes et laeti evadatis in vestry Vocatione Vincentiana, tam tlpice
evangelica tamque nostro tempori consentanea . Hodierno tempore, quo
civilitas technica tam perfecta tantam paupertatem admodum gignit,
vos ex parse vestra spec pauperum manetis. Numquam limeatis i/lis
revelare Mvsterium Christi verbis quae ipsi intellegere possunt. Et
ratione habita horum pauperunt, loco animo satagatis vocations solidas
in Seminariis vobis concreditis excitare et efformare. Pro pauperibus,
etiam , pergatis afferre auxilium necessarium et delicalum dilectis Filiahus Caritatis. Quaenam autem erit ratio inlima huius dynamismi
apostolici ? Illam in lucem revocastis turn his ultimis annis, tum in hoc
Convents Generali: est enim viva oratio et communio fraterna... n.
9. - Demum exprimere intendimus conscientiam de nostris
limitihus et exiguitate in IECLARATIONIRCF efformandis, quas
vobis praebemus. Repetere possum ultima verba, quac Sanctus
Vincentius ponit in Regulis Communihus: <. Cum fecerimus omnia
quae praecepta sunt nobis, dicere debemus: Nos servos inutiles esse,
quod debuimus facere fecisse, into sine illo nihil facere potuisse,). Dominus est qui incrementum dat, id ab illo fidenter exposcimus.

DE FINE, NATURA ET SPIRITU C.M.
INTRODCCPIO

10. - Congregatio 'lissionis, Ecclesiam Vaticani 11 secuta, in
Conventu Generali annis 1968-1969 celebrato, sese interrogavit
circa suam identitatem, suorum operum authenticitatem et iter in
futuro terendum, ut suo fini, a S. Vincentio proposito, permaneret
fidelis.
11. - Conventus Gencralis nunc ccadunatus notat cum gaudio hoc studium post annum 1969 ulterius perductum csse et ad
actionem pastoralem non raro magni momenti deductum else in
Provinciis, casquc, signis temporum et urgentioribus I?cclesiac necessitatibus attendcndo , seria sacpius incepta inisse ad magis effectivum reddendum servitium pauperum et cleri; multas exinde
programma audax sibi proposuisse redeundi ad pauperes per op-
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effectivam tribuisse missionibus o ad gcntes N.
12. - At agnoscere debet Conventus hunt aspectum positivurn notis quibusdam negativis et quihusdam praeoccupationibus
affici, saltem a d aliquas Provincias quod attinet , cuiusmodi sunt
cxstinctio vel imminutio quorundam ex nostris operibus traditionalibus; diminutio numeri comm
uqui ad Congregationcm ingrediendarn se sentiunt attractos; possessio aliquando bonoruni materialium,
quac difficile iustificantur a nostro hodierno servitio pauperun;.
13. -- Cupiens ergo Conventus ut huiusmodi studium et renovatio ulterius progrediatur , has considerationes proponit, quae
opus ab universa Congregatione et a singulis ducendum illuminent,
stimulent et dirigant.

ITER SANCTI VINCEN'I'II

14. - In exercitio sui ministerii saccrdotalis Sanctus Vincentius occurrit pauperi et in eo vultum Christi agnoscit . Ilaec est
cius hora veritatis sub illuminatione caritatis. Pauper , utpotc imago
Christi, mediatoris mundi novi, est pro S. Vincentio iter et ostiunr
quo ipso: transire debet, eique revelat vocationem ad servitium
pauperum.
15. - Ad eiusmodi vocationem aptius prosequendarn ipse Sacerdotes et Fratres coadunat, qui lesum Christum sequcntur in
Bono nuntio pauperibus afferendo ct pro Ecclesiae rcnovatione
cleri institutionem aggrediendo; ipse insuper diversa opera socialia
instituit aut participat, et laicos ad partcm in cis habendam conducit.
Per visionem pauperis, lesu Christi sacramenti, ipso attendit
Societati renovandac, tit haec evadat adumbratio Regni I)ei.

ITER NOSTRUM

16. - Iter nobis a S. Vincentio indicatum in scquela Christi,
ab unoquoque nostrum ct a singulis nostris communitatibus prosequcndum est in conversions ergs pauperes.
17. - Ex eorum vera situations nobis cvidens evadat quodnam nuntium exspectent quibusquc vcrhis et mediis eiusmodi nuntium ipsis afferendum sit. Quodsi ad eos non vertimur, numquam
quod quaerimus sciemus et quidquid dixerimus vel fecerimus ipsos
non attinget.
18. - Et sicut tempore S. Vincentii, in profundis commutationibus hodiernis, a Christus ipse quasi alta yore* (CS 88), per
pauperes praesertim, nobis insuper dicet quaenam sint urgentes
necessitates mundi et Populi Dei, qui est Ecclesia.
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19. - I-lodicrnum historiae momentum, quod vivimus, indolem dynamicam et evolutivam prae se fert; et in co homincs actores se sentiunt ordinis individualis et collectivi.
Ex alia parte, augescunt consequcntiae negativae (v. g. iniustitiae sociales, atheismus, clamores pauperum...) promanantes ex conceptu materialistico vitae, ex dominio inconsulto technicae et societatis consumptionum, nccnon a crescente inaequalitate inter divites
ac pauperes, in ambitu et individuorum et nationum.
20. - Exinde insurgit in pluribus hominibus appetitio liberationis a servitute oeconomica, sociali, politica et culturali, et desiderium iustitiae , acqualitatis et participationis, sivc ad bona huius
mundi habenda sive ad decisiones seipsos respicientes ferendas.
Ilabetur etiam investigatio scu requisitio de formis magis iustis
convivcntiae socialis et novae spiritualitatis, ad efformandam societatem amoris et pacis.
x Ecclesia una cum hominum societate peregrinatur, eiusdemque est
particeps sort is in rerum ac temporum vicissitudinibus n (Oct. Adv. 1;
AAS, LXI1 [1917], p. 401).
21. - Ipsa Ecclesia rode a Concilio Vaticano II exhibet novam visionem theologicam Populi Dei (Cf. LG cc. I-III). Ecclesia
enini est ipso Populus Dei, ex ingenti turba humilium efformatus,
cui suo modo serviunt hierarchia, ministeria diversa, charismata
varia, muncra militantium.
22. - I-laec Ecclesia seipsam agnoscit SERVA:11 et PAUPEREM in hoc mundo, qui magis in dies mutatur.
Nos, munus in Ecclesia habentes a charismate S. Vincentii
promanans, ciusdem participare debemus missionem adiuvandi pauperes ut suam sortem assumant et suam curent promotionem ac
libcrationem in Christo lesu a quavis servitute.
NOSTRA VOCATIO

23. - IIis perspectis, patet Congregationem nostram locum proprium habcrc in Ecclesia, nostramque vocationem hodicrni temporis necessitatibus apprime respondere.
Orientatio quoquc, quam S. V incentius nobis proposuit, eadem
est ac illa quam Ecclesia assumit inter obscuritates, recusationes,
timores, iacturas et reditus ad practerita.
24. - Sicut S. Vincentius, propriae perfectioni studendo,
nosmetipsos Deo dicamus, modo personali atque communitario,
Christum sequentes a in perfecta caritale ac reverentia ad Patrem,
in contpatiente et actuoso amore erga pauperes, in divinae Providentiae docilitate o (art. 9 C&S).
Prac oculis habentes quinque virtutes (cf. Reg. Comm. II, 14),
quarum cxcrcitio Congregationis spiritus praesertim exprimitur,
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et in lumine huius finis ad dignos ministros ac sacerdotes Ecclesiac
instituendos necnon ad urgentioribus necessitatibus Ecclesiae succurrendurn nos devovemus , ut Ipsa in mundo hodierno, ab ca
huiusmodi testimonium exspectante, reapse fiat Serva et Pauper.
25. -- In hodiernis rerum adiunctis , poster finis suam servat
validitatem . Evangclizatio ergo pauperum manet nostrum signum,
ratio vitae nostrae et ligamen inter elementa quac earn constituunt.
Intendamus proinde verba S. Vincentii: (( Cela leur est particulier d'etre , comme Jesus-Christ, appliques aux pauvres . Notre vocation donc est une continuation de la sienne ... ) (COSTE, XII, 80).

VOCATIO TOTIUS VITAE NOSTRAE RATIO

26. - Nostra vocatio dirigit nostram spiritualitatem: sequi
contendimus Christum, qui seipsum pauperum et humilem effecit
ad suum mysterium nuntiandum.
Ipsa dirigit nostras activitates apostolicas et criterium indicat
utrum illae revera cooperentur ad reddendam Ecclesiam Servam
et Paupcrem.
Ipsa dirigit nostram vitam communitariam, praesertim quoad
bonorum usum , vivendi modum, media in lahoribus adhihenda.
Ipsa dirigit formationem spiritualem et intellectualem, genus
studiorum, quac nos lihentius in Congregatione pcragcrnus , ut haec
competentem operam det scrvitio pauperum et cleri , etiam in linca
maximae efficacitatis.
Ipsa demum dirigit rationem regiminis (PC 3), ita ut Superiores, Constitutionibus fideles et in spiritu servitii pro fratribus
auctoritatem exercentes (PC 14), revera promoveant charisma S.
Vincentii, confratres audiendo, animando et sollicitando ad bonum
Congregationis ct Ecclesiac , simul cum eis, continua renovations
promovendum.

DE ACTUOSITATE APOSTOLICA
EVANGELIz ATIO PAUPI:RUM

27. - Considerantes Congregationem ut Communitatem, a
Deo vocatam , in Christo congregatam , ad humiliter continuandam
Missionem Salvatoris -- ((Spiritus Domini super me...; evangelizare
pauperibus misit men (Lc 4, 18) - omnes , iuxta mensuram donationis Christi , testimonium amoris erga paupcres afferemus , annuntiantes Evangeliurn Rcgni I)ei.
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28. - Attenta evolutionc actuositatis apostolicae Provinciarum post annos 1968-69, in sensu novae impulsionis effectivae ad
evangelizationem pauperum, Conventus petit ut unaquaeque Provincia intensiorem det operam ad a bonus, nuntium pauperibus afferendum a vi charismatis S. Vincentii, sicut ab Ecclesia probatur, et
iuxta finem « praeeminentem * Congregationis.
CONSPECTUS SUPER IIODIERNAS FORMAS PAUPERITATIS

29. - a Attenti signis temporum * (art. 23 C&S), prae oculis
habemus duas tertias partes hominum fere nullurn haurire beneficium a societate opulentiae ct plures semperque novas formas paupertatis in omnibus Inundi nationibus existere. Quapropter, ad
urgendam conscientiam Filiorum S. Vincentii, Conventus
Exquirit attentionem particularem omnium Congregationis
membrorum erga eos qui materialiter sunt pauperes, exempli
gratia: erga ruricolas, imprimis nationum quae sunt in evolutions (Tertium I'Iundum); erga gentern quae in pauperrimis
magnarum urbium regionibus vivit; erga operarios transmigrantes; erga profugos propter causas bellicas aut perturbationes political; erga victimas calamitatum naturaliurn; erga series,
drogatos, detcntos, etc.
Et petit ab unaquaque Provincia et quacrat quinam sint were
pauperes, turn ii, praesertim, qui tamquam Lazarus ad nostras
ianuas quodammodo consistunt, turn ii qui a nobis longe vivunt
per mundum dispersi; ct ut, in spiritu evangelicac libertatis
a potcstatibus huius sacculi, seipsam intcrroget de mediis concretis ad cis subveniendum, sive per se sive per alios (cf par.
Coetus Laicorum, n. 38).
FORMATIO NOSTRORUM AD DISCERNENDAS RADICES PAUPI:RrrATIS

30. - « .Salutis mysterium , liberationis et promotionis fermentum )^ (art. 21, § I C:&S) nequit afferri hominibus solummodum ut
nuntium salutis individualis (cf. I.G II, 9), nam:
Societas nwltarum conditionum pondere premit vitam hominum, quae saepe impedimento sunt fidei;
Ecclesia, qua corpus ex hominibus peccatoribus constans,
non eximitur a compromissis quae eius vultum obscurant et impediunt quominus Iesus Christus agnoscatur;
Nos ipsi, ut personae et tit Communitas, oh nostras infidelitates, cursurn mundi tardainus ad Regnum Amoris, Iustitiae et
Pacis efformandum.
31. - Opus ergo christianorum extenditur usquc ad transformationem structurarum familiarium, socialium et politicarum (GS
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2 et 3 pars ). Hae constatationes impellunt Conventum ut expetat
a Confratribus:
Formationem continuam , ut magis magisque conscii fiant de
radicibus paupertatis in mundo et detegant impedimenta contra
Evangelizationcm in locis ubi laborant.
Conversionem Gordis ad scipsos efficaciter inserendos in
opus transformationis societatis et instaurationis iustitiae ( cf. E,vangelica Testificatio, 17-18).
CONDITIONES AD NOSTRAM EVANGEL ICAM TE.STIFiCATIONEM

32. - Ad validiorem reddendam evangelizationem erga pauperes et ad imitandurn exemplum Christi, qui a clan esset dives,
propter nos egenus factus est n, Conventus expetit a Provinciis:
ut conforment suam vivendi rationem cum pauperum vita
ita tit, secundum Regulas Communes, evadat e pauperi accommodata n (Reg. Com., III, 7);
tit examinent coram Deo usum et partitionem Bonorurn suorum in ii;; quae ad res materiales et congruam distributionem pcrs onSUli rn attinet.
MISSIONES POPULARES

33. -• Conventus enixe invitat Provincias ut, uhicumquc hac
adhuc possihiles sunt , Missiones Populares, quac S. Vinccntio maxime cordi fuerunt (Reg. Coln., XI, 10) impensius promoveant.
Et petit:
ut exquirant omnes possibilitates ad nuvam impulsionem illis
affercndam

et ad methodos locorum necessitatihus atquc rerum

adiunctis aptandas;

ut attentionern pracbeant ad valorem mediorum comnlunicationis socialis pro Evangelii propagatione. Auxilium mutuum
inter Provincias in hoc campo possct praevidcri.
IIsSIONES AD GENTES

34. - Conventus, conscius de responsahilitate totius Congregationis (cf. Ad Gentes, 40) atquc Superioris Generalis (art. 17 et
21, § 3 C&S) pro Missionibus ad Gentes, enixe expostulat collaborationem concretam et generosam cum Provinciis missionariis, praesertim cum Provinciis autochtonis, quac maioribus difficultatibus
afficiuntur.
MINISTERIUM ERGA

SACERDOTES ET CLERUM

35. -- Conventus censet servitium Saccrdotihus et Clero praestandurn, opus traditionale jam a tempore S. Vinecntii, hodiernis
quoque temporibus esse maxime necessarium . Ideo petit:
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relinquendi seposito;
tit nostri confratres exquirant, una cum tota Ecclesia, media magis idonea ad spiritualc adiumentum Sacerdotibus pracbendum, live in corum formatione continua producenda, sive in corum
reflexione pastorali fovenda;
ut nostri confratres actuosam cooperationem praestent investigationi de novis c ministeriis ,r inveniendis , quae in Ecclesia
peragitur.
PORNIATiO ET EDUCATIO

IUVENUM

36. - Nostris temporibus, evangelizatio supponit specialem
attentionem aninii ad iuventutem, praesertim ruricolam et operariam, christiane instituendam.
Quamobrem confratres partem habeant in iuvenum coetibus
promovendis, ct de niediis curcnt ad luventutem educandam destinatis.
In regionibus uhi educatio iuvenum in Scholis, Collcgiis atque
Universitatibus Catholicis exstat necessitas vere urgens Ecclesiae,
Conventus confirmat Provincias et Confratres in proposito suam vocationem vincentianam vivendi in hoc necessario labore.
Exoptat ut, pro circumstantiis, nostrae Scholae recipiant paupcres ad corum promotionem fovendam.
F.\nptat etiam tit omnes Scholae nostrac, afhirmando valorem
P.ducationis christianae et forrnationem socialem tradendo, sensum
pauperis alumnis insinuent , iuxta spiritum S. Vincentii.

PAROiiC IAE

37. Conventus Paroecias enumerat inter activitates apostolicas nostrae
Congregationis dummodo apostolatus quem ibi exercemus congruat
cum Fine et Natura Instituti nostri. Propterea ipse aliqua principia cr;mmendare intendit ad Provinciarum criteria dirigenda:
Paroecias nostrac, maxima ex parte sint ex pauperibus realiter
constitutae, aut adnexae collegii vel Scminariis a confratrihus directis, utpote ad ministerium pastorale necessariae.
Temporaneus contractus, constanter recognoscendus, protegat fundamentalcm disponibilitatem cuiusque confratris.
Confratribus in Parocciis laborantibus vita communitaria sit
possibilis.
In his Parocciis Alissionem continuanr instaurare conabimur
ita ut parvac communitates christianae excitari possint.
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38. - Convcntus instanter rogat ut animi attentionem pracstent Provinciae Coetibus Laicorum vincentianorum, qui ius habent,
titulis divcrsis , ad nostram assistentiam et animationem . Itemque
Provincia rogat ut:
Confratres omnes curam adhibeant in animatione caritatis;
aliqui vero hac in disciplina periti habcantur.
Curetur ut animatio haec dimensionem habeat spiritualem,
ecclesialem, socialem et civicam.
COORDINATIO PASTORALIS

39. - Conventus comprobat et favet inceptis, quae aliquac
Provinciae inicrunt, sivc ad instituendum << Consilium Pastorale n,
sivc ad fovendos occursus interprovinciales, ut nostrac activitates
apostolicae coordinentur et promoveantur. Et invitat Provincias
atque confratres ut perpendant utilitatem ciusmodi inceptorum.
CIRCA ASSISTENTIAM SI'IRITUALEM FILIARUM C'ARITATIS

40. - Ad Provincias spectat, si necessarium videtur, Commissionem mixtam constituere, ut sacerdotibus qui assistentiae spirituali Filiarum Caritatis operam dant, ut confessarii, spirituales
consiliarii, concionatores exercitiorum aliarumque collationum, informationes utiles communicentur ad veram notitiam habendam de
carum natura et spiritu, de Constitutionibus et traditionibus ipsis
particularibus.
Director Generalis Filiarum Caritatis opportune de hac rc
ccrtior ficri potest.

DE COMMUNIONE FRATERNA
41. - Conventus Gencralis examini subiecit Vitani Communitariam in Congregatione, et, variis experientiis Provinciarum perpcnsis, has considerationes pro eiusdem renovatione proponit.
VITA COMMUNIS EST NOSTRA RATIO ORDINARIA VIVENDI

42. - In primis adfirmat nostram vivendi rationem ordinariam
esse vitam communem. Qua tamen affirmations non vult laederc
respectum, qui personis debetur neque charismata estinguere, sed
illas individualismi formas attingere intendit, quae ex arbitrio personali oriuntur et co ducunt ut quis communitati servitia non praestet,
sed ab ea sibi praestanda exigat . Bone insuper conscius quod aliqui
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gencris auxilio praesto sint.
VITA COMMUNIS EST EXIGENTIA VOCATIONIS NOSTRAE

Er IIODIERNIS

TEMPORIBUS CONSENTANEA

43. - Ilanc autem vivendi rationem credit esse exigentiam
vocationis nostrae, qua in communi vivimus ad perficiendum laborem apostolicum, cuius exitus magna ex pane pendet ab unione
fraterna, quac est signum specificum discipulorum Christi (Io 13,
35; 17, 21-23); camque censet esse valde consentaneam nostrae
aetati, in qua communitates ecclesiales multiplicantur, quihus homines inveniunt viam perfectionis et apostolatus (Ev. Test., 40).
COMMUNIO FRATERNA FIDE, SPIT ET CARITATE FUNDATA

44. -- Nostra vita communis oritur ex fide, qua credimus
Christurn praesentem esse inter nos peculiari modo, quoties membra
communitatis in nomine Domini coadunantur in orations, praecipuc vero in Eucharistia, vel in labore; rohoratur spe bonorum
caclestium etiam in hac vita praesentium, et caritate perficitur, quod
est donum I)ei. Hoc modo authentica communitas ecclesialis evadere
poterimus et ad exemplum primorum christianorum nobis Brit
H cor unum et anima una a (Act 2, 44-47; 17, 21-23), nosmetipsos
mutuo acceptantes ut fratres et cooperatorcs et attentos atque sollicitos reddentes erga confratres, praesertim cum ipsi aliqua difficultate premuntur. Caritas quidem nos adducet ad exercendas
quinque virtutes vincentianas, quac nos disponent ad inserviendum
singulis confratribus et toti communitati, et impriment nostrac vitae
et actuositati apostolicae signum specificum vocationis vincentianae.
VIA RENOVATIONIS

45. - Unde Conventus Gcneralis credit tam vocationem nostram vincentianam quam signa temporum a nobis exigerc scriam
et profundam renovationem nostrae vitae communitariae, mediis
praesertim sequentibus adimplendam.
46. - Omncs confratres considerare debent quod communitas est permancnter cfformatrix suipsius. Ad hoc assequendum
oportet ut omnes confratres aliquas partes temporis in communi
impendant ut, spiritu animante, invenire possint sensum et gustum
participationis, orationis communitariac, conversationis fraternae et
aliorum elementorum, quibus vita communitaria innititur et manifestatur.
47. - Unaquacque communitas, quantum lien potest, concordem seipsam inveniat in communi proposito (projet commun),
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bonorum, ut ipsa, per disponibilitatem membrorum, testimonium
evadat et etiam forma apostolatus.
48. - Examini subiciantur causae quare communitas attractione
caret, et renovato animo ipsa communitas eas supcrarc satagat.
49. - Promoveatur mutua notitiarum communicatio, ut omnes
confratres participare possint fausta et infausta communitatis, et
magis magisquc in dies membra ciusdcm se sentiant.
50. - Ad potestatem cuiusque gradus servandam unaquaeque
communitas localis dehita autonomic fruatur, ut possit coordinare
suam vitam et suum laborem et esse revera locus ubi ad effectum
deducitur praeclara forma vincentiana vitae et laboris, salvis semper
disponibilitate personarum, auctoritate Visitatoris et ordine provinciali.

DE SPIRITU ORATIONIS
INTRODUCTIO

51. - Conventus Generalis sibi proponit sodales Congregationis his reflexionibus adiuvare ad crisim suac vitae orationis
superandam. Certo certius non vult ea quac in Constitutionihus
iam exstant repetere, sed instare desiderat ut articuli 55-66 attentius
considerentur, et simul cupit sodalium animos attrahere ad elementa quacdam, quae possint universam corum vitam missionariam
in a cultum spiritualem * erga Patrcm transformare. Ric ratione fideles Brunt Sancto Vincentio, qui sollicitus semper fuit Christum
Redemptorem imitari in pauperibus evangelizandis.
CHRISTUS JESUS SANCTIFICATUS A PATRL F."1' MISSUS IN MUNDUM

52. - Vocati per Jesum Christurn, ut simus, sicut ille et
cum illo, sanctificati a Patre et missi in mundum 1, vitam nostram
in veram a oblationem spiritualem u Patri transformare contcndemus 2, cuius voluntas fuit ultima ratio vitae Christi, qui hanc oblationern suo Paschali Mysterio obsignavit. Proinde necesse est ut
in vita turn individuali tum communitaria viam Dco aperiamus
tit ab eo comprchendamur, qui est unicum ohiectum nostrac activitatis.
53. - In oratione manifestamus adorationem et laudem Dei,
necnon curam de rcgno eius, et detegimus gratuitatcm (desinteressement) orationis Christi, eius inquisitionem voluntatis divinae,
' to 10, 36.
Rm 12, 1.

- 297 eiusque disponibilitatem in eventibus. Ita etiam nos signa voluntatis divinac inquirere et Christi disponibilitatem imitari conabimur
in eventibus , quibus Pater quodammodo nos interpellat.
54. -- Tunc Spiritus Sanctus, sine quo nostri conatus inetlicaces evadunt 3, docebit nos , ut filios Dei, ad exemplum Jesu Christi,
consiliis divinis respondere , nostramque caritatem et communionem
cum derelictis manifestare . Hi enim solummodo per nostram vocem
aliquando valent suas necessitates spirituales et matcrialcs exprimcre.
OItARE HODIE IN MUNDO SAECULARI7.ATO

55. - - Mundo inserti 4, peculiari modo urgemur ad intcnsiora
momenta orationis apte disponenda in coordinations cum nostro
labore. Quando autem vocationem nostram sub influxu Spiritus
Sancti, totis virihus et plene ( radicalement ) vivimus, detegimus
mundum saccularizatum exigere non reiectionem orationis , sed potius diversam orandi rationem.
56. - Assiduus enim conatus , quem hodicrnae conditiones a
nobis expostulant ad attingendam plenitudinem Mysterii Christi,
nos impellet, gratia Dci opitulante, etiam ad solidas structural
personaics orationis acquirendas , aptas in omnibus rerum adiunctis
ad fidclitatem servandam et ad amorem crga vocationem nostram
augendum.
57. - Ita parati erimus ad dialogum ineundum cum Domino,
praesente in Eucharistia aliisque Sacramentis , in suo Verbo et in
proximo, praesertim in paupere, qui tanquam c( sacramentum O
Dci absconditi se nobis multis modis in historia revclat per eventus
et necessitates concretas hominum . Hac ratione conscii erimus,
cum necessitas praefcrendi servitium proximi urgeat , nos o Deum
pro Deo relinquere s 5.

ASSIDUI IN ORATIONE ET MINISTF. RIO VERBI 6

58. - Oratio, vita communis et actuositas apostolica in unum
concentuin coalescant oportet. Vita enim communis est fructus eiusdem fidei, ciusdemque vocationis missionariae; actuositas autem
apostolica nullum habet sensum, nisi in Jesu Christo, per ipsum
et cum ipso.
59. - In communitate apostolica viventes, orationem vincentianam, tanquam ex fonte, haurimus ex nostra unione cum Christo
Salvatore et ex realitatibus terrestrihus, in quibus mergimur; ipsa
Rm8,15;Jac1,17
to 17, 15-16.
6 Costa IX, 319.
1 Act 6, 4.
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impulsionem dat labori missionario.
60. --- Communitas vitae et laboris in orationem transmutat
illam asccsis formam, qua nos, cum mutuis differentiis, acceptamus
et magnanima caritate inevitahiles contentiones superamus. Ceterum eiusmodi contentiones amplius attenuantur quando exercemus
in communi curam populi a nobis evangelizati, et oramus non pro
illo tantum sed etiam cum illo.
61. -- Ex alia parts, sollicitudo caritatis et sensus corresponsabilitatis semper nos impellent ad vitam orationis confratrum
continuo stimulandam, praesertim directione spirituali.
Hanc vitam spiritalem aedificantes, ad effectum ducemus illud
Sancti Vincentii effatum: 0 Date mihi virum orationis, et ipse paratus erit ad omnia 7.

UNITAS IN DIVERSITATE 8

62. - Tota Congregatio uno spiritu unoque fine coniungitur.
Nihilominus, unaquacque communitas particularis suam propriam
cxpressioncm orationis exquirerc debet in pluralismo ab Ecclesia
probato, ratione habita valorum spiritualium cssentialitun , traditionis vincentianae et rythmi individualis personarum.
63. - e Continua conversio et accom nodata renovatio in apostolatu s 9 ad creativitatem inspiratam a conditionibus vitae et laboris nos incitare debent - e Spiritum polite extinguere x 10 -, ita
ut oratio etiam liturgica, quae est optima cxpressio orationis communis, modo viventi et authentico revery manifestetur.
64. - Ad clarius exprimendam nostram u Fraternitatem sacranlentalem * 11 , nostramque communitati ecclesiali insertionem,
promoveatur quantum fieri potest concelebratio cucharistica, expressio unici sacrificii in quo unicum Christi Sacerdotium exercctur 12.

COMM ENDATIONES FINALES

65. - Conventus Generalis omnes confratres hortatur ut ordinem diei ita disponant ut orationi mentali in communi, uhicumque
possihile est, vacare possint 13
66. - Denique omnibus proponit beatam Virginenl Mariam
ut mirum exemplum submissionis Patri, unionis cum Christo et
Cos-n= XI, 83.
81 Co 12, 11;I Pe4,10.
' Art 11 C&S.
101 Th5,10.
PO 8.
SC57;LG28.
13
Art. 61 C &S.
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cnixe commendat secundum exemplum S. Vincentii et traditiones
nostrae familiae 14.

DE CONSILIIS EVANGELICIS ET DE VOTIS
67. - Multae quaestiones Conventui praesentatae sunt in Provinciarum turn postulatis quam experientiarum relationibus; fere
omnibus dehite consideratis respondimus.
68. - Ad Conventum Generalem anni 19 80 detulimus quaestiones:
a) circa vota relate ad vinculationem definitivam cum Congrcgatione;
b) circa statum iuridicurn nostrorum votorum; et
c) circa omnia alia quac mutationes in Constitutionihus ac
Statutis implicant.
69. - Constitutiones ac Statuta e Conventu anni 1969 promanantes confirmavimus, sicut Decretum Primum articulo 54 annexum ; obiectum voti Stabilitatis definivimus ; et quasdam considerationes circa Decretum Alexandri VII, *Alias nos supplicationibus #, in fine Constitutionum adneximus ut Appendicem.
70. - Quac omnia in aliis locis aptioribus vobis remittimus.
Nunc autem quacdam velimus communicarc turn circa sensum
consiliorum evangelicorum et votorum in Congregations turn circa
media ad ilia intensius vivenda.
16T10 CONSII IORU'M EVANGE,LI('ORUM IN

CONGREGAT'IONI•

71. - Deus Congregationem Missionis nosque omnes in ea
et per cam vocat ut Christo mancipemur eodem modo quo S. Vincentius: ut scilicet induamus sensus Christi, nostra actio inseratur
in actionem Christi, Christum amemus in pauperibus evangelizandis; uno verho, spiritu Christi vivamus (cf. Reg. Corn., Introductio).
72. - Qui Christi sensus essentialiter sunt eius amor erga
Patrem, eiusque amor erga omnes homines gratuitus ( sans aucum
retour sur lui - meme); hic invenitur fons nostrae castitatis.
73. - Quac Christi actio consistit in crescente actuatione
voluntatis Patris in Filio (cf. Lc 2, 52): tota vita Christi tendit ad
revelandum Patrem hominibus et ad reconciliandos homincs cum
Patre. Hic invenitur forts nostrae oboedientiae.
74. - Paupcrtate sua Christus manifestat se totaliter a Patre
dependere . In hoc spiritu , divitiis renuntiavit et pauperes dilexit
14 Reg . Corn. X, 4.
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testimonio amoris Patris. Christus est qui nos introducit in mysterium paupertatis: ipse nobis se revelat in pauperibus quos diligimus et quibus servinius.
SENSUS VOTORUM IN CONGREGATIONE

75. - Quam Christi spiritus plenitudinem pro Congregatione
eiusque omnibus sodalibus S. Vincentius intendit cum nos induceret ad consecrationem personalem et collectivam in evangelizandis pauperibus: Christus nempe dixit : a Spiritus Domini super me:
propter quod unxit me, evangelizare pauperibus misfit me # (L c 4, 18).
76. -- Nostra vota, praescrtim illud quod dicitur Stabilitatis,
testimonium reddunt de hac consecratione et de nostra fide in fidelitatern Dei nos vocantis ad suum servitiuln in Congregations.
Sunt etiarn vinculum vitale quod coadunat confratres in communitate fraterna.
MEDIA AD RENOVATIONEM PPOSEQUENDAM

77. - Omnes Superiores et sodales programma actionis sihi
proponant pro sex annis advenientibus , adimplendurn praccipue in
Communitatibus localibus et his punctis fulcitum:
Quoad castitatem (cf. aa. 41, 30 C&S)
78. -- Ilodiernis temporibus in quihus valor castitatis maxime
ignoratur vel etiarn negatur, divino auxilio adiuti , hoc donum Dei
a personali amore Christi profluens, profundius in vita accipere
contendemus. Ad hoc prosequendum, diligens studium articuli 41
Constitutionum ac Satatutorum, tam a singulis quarn a communitate in fraternis colloquiis, perutile crit, maxime in investigandis
mcdiis ad ascesim his temporibus accommodandam.
Cum castitas sit etiarn signum in Ecclesia pro mundo, communitas nostra satagct testimonium amoris totalis ergs Dcum et homines universos sua fraterna unione dare.
Quoad paupertatem (cf. aa. 44-46, 211, 213 C&S)
79. - - Omnes haec principia assidue contemplentur, corde
amplcctentur, et in praxim fidenter ac fortiter ducant:
a) sollicitudinem cffectivam Provinciarum bona Congregationis impendendi in iustitia sociali promovenda;
b) renuntiationem honorum quac ad nostram Missionem
adimplendam nihil conferunt;
c) unanimem conatum ad austeritatem vitae instaurandam,
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( ut dicitur) militat , in nomine paupertatis Christi.
Quoad oboedientiam ( cf. aa . 42, 130 C&S; Reg. Com., V, 2)
80. -- Generose impendantur talenta singulorum confratrum
in opus commune Communitatis: ad hoc cnim Christus in suo
amore nos congregavit. Ideoque sodales se implicare non debent
in laboribus qui non procedunt a vera Missione communitatis.
81. -- Agnoscatur ott'icium Superioris et alia officia quite
induant auctoritatem instituta esse et existere in servitium Communitatis: servitium fraterna collaboratione fulciendum; servitium forti
onimo suscipiendum quoties communitas illud ab aliquo exigit.

DE PROMOTIONE VOCATIONUM ET DE FORMATIONE
C'Rlsts VOCATIONI?M

82. - Conventus Gencralis, conscius de perenni actualitate
admonitionis Christi .tesu: v rogatc Donrinum messis ut mittat operarios in tnessem seam > 1, omnes Provincias atque singulos sodales
ad vocationes zelo apostolico fovendas et excolendas urget. Qui
quidem zelus maximi est momenti propter crescentes necessitates
tam Ecclesiae Universalis quarn Congregationis nostrac. His cnim
temporibus magis magisque in dies clucet affirmatio evangelica:
i, messis quidem multa , operarii autent pauci » 2. Crisis autem vocationum, quae est etiam crisis pastorales vocationalis, scu defectus in
educatione fidei Populi Dei et pracsertim iuvenum , rostram in
Domino fiduciam nullo modo inuninuere pretest, sed intensiorem
expostulat activitatem pleniorernque responsabilitatem de vita C'ongregationis ac de cius futuro progressu.

EXE^\1PI,UM VITAE NOSTRAE

83. -- Cura de promovendis vocationibus, secundum monitionem 1)omini, in oratione praesertinl consistit . Et in mentem
revocahimus aflirmationem S. Vincentii, quae ctiarn in Constitutionibus invenitur : a optintanr commendationent pro nostra Con,^regatione esse exemplum vitae nostrae christianae el apostolicae a 3. Quod
necessario nos ducet ad vocationern cum gaudio vivendam et ad
amorem erga Congregationem continue manifestandum.
' Mt 9, 37.
2 Mt 9, 37.
3 Art. 97 C &S; cfr. COSTS, VIII, 287 ; I'C 24.
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84. - Gratia Dei cooperationem nostram exigit, idcoque omnes
Provinciae media tnagis idonca exquirant et proponant ad vocationes
fovendas et excolendas , quae esse possunt : structurae provinciales
operis vocationalis; praeparatio dehita corum qui in hoc adlaborant;
progratnma speciale totius pastoralis vocationum; actiones scminariorum et institutorum , quae certra sint irradiationis ciusdem pastoralis; instituta cperis vocationum in activitate parocciali, catechetica et missionali; incepta pastoralia erga iuvenes corumquc familias;
cooperatio interprovincialis; cooperatio cum centric dioecesanis...
Conventus insuper spem ponit in activitate inventioneque sodalium,
nam, iuxta diversitatem tcmporurn et locorum, nova media exquiri,
tradita autern aptari debent. Activitas rostra insimul dirigatur ad
vocationes fovendas pro Filiabus ('aritatis.
UT FORMATIC) F.II IL'ACIt71t IiVADAT

Si. - Una cum actione ad vocationes promovendas, omnes
sodales curam habcant de Scholis Apostolicis et Seminariis ve1 de
institutis his similibus. Qui auten) ex officio formationi nostrorum
incumbunt, omnibus modis satagant tit formatio hacc efficacior
evadat. Ad quod assequcndum, opus est ut statuatur Ratio Formationis, secundun) dispositiones Sanctac Sedis necnon Conferentiarum Episcopaliuni et iuxta peculiaritatcs Provinciarum pro variis
formationis gradibus; itemque necessarium cst tit faveatur cooperationi interprovinciali.

II
CONSTITUTIONES E'I' STATUTA CONGREGATIONIS
INMISSIONIS
(Textus completus Conventus Gcneralis anni 1968-1969 emendatus
a Conventus Generali XXXV anni 1974).
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PROEMIUM
Sodales nostri qui hos textus, a Conventu Generali extraordinario approbatos legant , ad id necessario adducentur, ut Congregation m eo aspectu considerent, prouti ipsa revers exstat hodie in Ecclesia. Quite, enim , vitale cum sit sacramentum salutis, nostram
quoque, etsi parvam, societatem complectitur, il/amque ad ei concreditam a Sancto Vincentio missionem ducit prosequendam. Siquidem,
grex Christi, in diversis mundi regionibus, panem a nohis evangelicae
petit doctrinae, clerusque, in sort em Domini vocatus, multimodas
prae omnium oculis exhibet necessitates quibus subvenire oporteat,
christiana autem iuventus, in Sodalium nostrortnn testimonio, very
vitae salutiferis Spiritus operibus deditae quaerit exempla.
In quibus textibus eomponendis, Auctores paginas secuti stint
Evangelii, conciliates Sponsae Christi declarationes , constitutionalia
Sancti Vincent ii lemporibus edita documenla, Regulas ab ipso col/ectas vet compositas, aliaque ab eo scripta, Heenan sanas quae reputantur traditiones, hodiernae aetatis aptatas condicionibus. Nec
alios Pontes quaerant lectores, tit huius libelli articu/orum vim ac sensum mutuamque eorum conexionem perfecte attingant, qui, tamquam
renovationis nostrae pars humilis at acluosa Sodalihus his paginis
praebefur.
Quidam forte lacunas aut defectus - quibus nullus opus vacat
humanum
- inveniat. Attamen, et alia prae oculis habenda stint,
ad altiorem ordinem pertinentia: fruetus nempe orationum, turn
Auctorunt turn aliorunt, Soda/iurn praesertint ac Filiarum Caritatis,
ubique terrarum , qui procul dubio benedictiones et gralias a Deo consequi meruerunt . Revera, Conventus Exlraordinarii praeparatio, decursus, effectus - quorum hae paginae exhibent testi ^nonium - eerie
Spiritus Sancti ductu non caruerunt. Ut, tamen, lector eiusde ^n Spiritus in ipsis afflatum inveniat, eo animo eas oportet sumat legendas,
Deo el its qui eas scripserunt attentus ac docilis.
Inter ea quae Convent us adhuc perficienda mandavit, illud est
quod ad seria ac profundiora refertur studia, de quibusdam materiis his capitihus traetari coeptis. Ad quae peragenda, omnes lrortantur Sodales ut, partem sibi pro suo quisque ingenio sumere velint : scilicet, attente legentes, opportunas proponentes interrogations,
huiusmodi investigatio zebus in omni gradu fraterne participantes.
Ante omnia insuper optandum est, tit haec Constitutionum ac Statutorum principia, seu normae, in Congregationis vita naviter ac
fideliter veluti exemplata (rant.
Siquidem, meminisse iuvabit Sanctum Vincentium, apud Regulas Communes Congregationis, in ipso capitum primi et postremi
initio, Christi exemplum induxisse magni Magistri, qui x coepit facere et docere ». Quod exemplum et Sodalibus convenit, quibus hie
o/ferlur libellus; ut ea, scilicet, quae in eo utilia ac sa/utaria legentes
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exercere, hoc maxime ac maxime interest : revers, ubi vita cum Christo
desit, out Sancti 1 incentii spiritus, nec iam exarata scripta nec studio
peragenda quidquam profutura videantur.
Dignetur Deus lumen et virtutem suam adeo Sodalibus nostris
largiri, ut omnes, sese in tanto opere corresponsabiles -- ut aiunt agnoscentes, renovatas ad vitae sanctitatem ac ministerium vias, pro
domibus , ecclesiis Congregationisque apostolatu, firmo gressu aperiant
ac designent, quatenus singulorunr opera clarius efficaciusque vincentianae senstun vocationis exprimant , quant quae hisce impressis foliis
continentur.
Congregatio, autem , per aliquot annos experientia exercitata,
quae optima esse usu didicerit, ea Ecclesiae auctoritati firmiter tandem praesentabit approbanda.
Rornae, die 14 Septembris 1969.
Janes W. Richardson, C. NI.
Nota liditoris
Omnes emendationes Conventus Generalis XXXV litteris cursivis
apparent. Articuli prioris editionis suppressi vel emendati in notis ad calcem
ponuntur. Quando autcm agitur de additionihus solummodo, articuli non
ponuntur in notis. Numeri asterisco (') signati ad Statuta pertinent, iudicio
uniuscuiusque commissionis particularis.
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1. --- DE FINE CONGRE(;A'I'IONIS
1. - Spiritu Christi impulsus, Vincentius a Paulo missionem Christi et Ecclesiae sibi participare clegit potissimum in eo
quod ad pauperes evangelizandos eosque sublevandos nititur.
Imaginem Christi pauperis in pauperibus agnoscens, omnes
infirmitate humana afflictos amore circumdedit et Christo in ipsis
inservire contendit. Necessitates insuper populorum attendens,
bonos pastores formare et inspirare curavit, necnon laicos, qui
huius mundi derelictos imprimis adirent.
2. - Ad haec prosequenda instituit Congregationem Missionis, cui finem constituit: 10 Propriac perfectioni studere, nitendo
scilicet pro viribus virtutes exercere, quibus Christus nos verbo
et exemplo instituere dignatus fuit; 20 Evangelizare pauperibus,
maxime ruricolis 30 Ecclesiasticos adiuvare ad scientias virtutesque
acquirendas, ipsorum statui requisitas.
3. - Congregatio Missionis hunc finem, sibi a Fundatore
traditum, secundum charisma et exemplum ipsius, pro virium
suarum tenuitate, fideliter sequi sibi proponit, pro temporum et
locorum adiunctis.
4. - Ideo Congregatio curabit in lumine illius missionis diiudicare et ordinare omnia sua pastoralia opera et ministeria necnon
seipsam indesinenter reformarc.
Signa autem temporum prospectans, voluntatem Dei in urgentioribus Ecclesiae et hodicrni mundi necessitatibus agnoscet, pauperum semper memor, secundum praedilectionem sancti Vincentii.
5. - Pauperum proinde evangelizatio corumquc promotio humana et christiana ipsi erit in signum quod omnes sodales in unum
congreget et ad apostolatum impellat t.

11. - 1)E NATURA CONGRI.:GA'I'IONIS
6. - In prosecutionem missionis Christi et Ecclesiae Congregatio Missionis societatem apostolicam sese agnoscit.
Indole sua sacculari humanae realitati inserta, in mundi conditionibus mutationibusque actuose operatur.

In Sessione I XII, die 3 iulii 1969, Conventus per suffragium declaravit sequentes propositiones esse verus interpretationes textus approhati
Define Congregationis: a 10. - Evangelizatio paupcrum , eorumquc promotio
hurnana et christiana praecminens est finis, non autem unicus, Congregationis Missions. 2°. - Evangelizutio pauperum corumquc prornotio humana
et christiana est criterion in se sufficiens, sed non necessariurn , nostra opera
seligendi +.
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locali participat, tamen quo magis in bonum Ecclesiae universac
disponibilis sit meliusque unitatem suam spiritualem et apostolicam
servet , soli Sanctac Sedi subiecta manet.
7. - Sodales, clerici et fratres , in conimuni vivcntes et laborantes, perfectac caritati per consiliorum evangelicorum praxim
se dedicant, illarnque in very communione fratcrna, in Dci famulatu et in actione sua missionaria ad salutcm hominum, praesertim
pauperum, exerccre student.

III. DE. SPI RI'I'l? CONGREGATION IS
8. - Spiritum suum Congregatio Missionis ut participationem
Spiritus ipsius Christi in Ecclesia indesinenter operantis discernit,
ac vcluti continuatam charismatis sui Fundatoris praesentiam excolit.
9. - Spiritus proinde Congregationis intimas illas animi dispositiones comprehcndit, quas S. Fundator in Christo pauperibus
evangelizante contcmplabatur et sodalibus, quo melius finem apostolicum proprium attingerent (RC I, 3 ), iam ab initio commendabat: perfectam caritatem ac reverentiam ad Patrem , compatientem
et actuosum amorem erga pauperes , divinae Providentiae docilitatem.
10. - Congrcgatio suum spiritum quacrit exprimere illis quinque virtutibus , ex peculiari Christi visione quoque exhaustis: simplicitate , scilicet, humilitate , mansuetudine , mortificatione, zeloque
animarum , de quibus sanctus Vincentius dixit: « Congregatio his
colendis atque exercendis accuratius incumbet, ita ut hae quinque
virtutes sint veluti facultates animae totius Congregationis , omnesquc
nostrae singulorum actiones illis semper animentur *.
11. - Ideoque, adiunctis temporalibus mutantibus, has virtutes, quae iam nos recte erga Dcum disponunt et ad perfectam
caritatem prosequendam valde adiuvant, Congregatio insimul intelleget ut principium vitale continuac conversionis et accommodatac renovationis sui ipsius apostolatus.
12. - Et quamvis huiusmodi spiritum vix unquam intellegere aut eo imbui potcrimus illa perfections quam apud sanctum
Fundatorem invcnimus , omnes illius profundiori semper cognitioni studebimus illumque magis in dies totis viribus induere nitemur , ad Evangelium , sicuti ad fontem vitae christianae, et ad
exemplum sancti Vincentii ciusque docrtinam, in Regulis Communibus praesertim contentam , perpetuo redeuntes.
Memores etiam erimus necessarium esse ad spiritum Congregationis prosequendum ut opera apostolica exerceamus ex fer-
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venti amore Dci et proximi atque, ex profunda aestimatione dignitatis humanae et christianac filiorum Dei quihus inservire intendimus.

IV. DE VITA

t'OO NC,RI?GATIONIS

13. - A Deo vocati ipsius voluntatem adimplere contendimus
in diversis vitae nostrae aspectibus. Quod in hoc capite dicitur,
unum totum atquc indivisibile efformat et nos urget ad vocationi
vincentianae nostris temporibus plene ac fideliter respondendum.

1. - DE ACTUOSITATE APOSTOLIC A

14. -- Vocati sumus ad missionem Christi in Ecclesia participandam, manifestationem et adimpletionem amoris Dei erga homines annuntiando.
15. - Christum sequentes, qui habitavit in nobis ct condicionem nostram humanam assumpsit, nos, omnibus omnia facti corumque vitae consortes, conversatione sincera ac spiritu comprchensionis et dialogi, volumus hominibus inservire.
16. - - Activitas nostra missionaria semper actioni pastorali
Ecclesiae localis et Universalis inscri dehet, iuxta instructiones ab
Ordinario loci, a Coetibus Episcoporum et a Sancta Sede prolatas.
17. -- Provinciac autem ipsae iudicabunt de formis apostolatus quibus Ecclesiae localis necessitatibus respondeant. Attamen,
corresponsabilitati obsequentes, Superiori Generali, in auxilium operis Ecclesiae Universalis vel alicuius Provinciac eas vocanti, pro
viribus attendent, in its praecipue quae populos in via progressionis
respiciunt.
18. - Sentientes cum Ecclesia, in statu conversionis permancbimus, per profundiorem cognitionem rcalitatis mundi, Evangclii
Christi et spiritus Sancti Vincentii. Novas etiam aperire vias non
dubitahimus, incepta promovendo quae concretis rerum personarumque condicionibus ac mutationibus active respondeant.
19. -- In its autem omnibus, caritas Christi, fons totius apostolicae actuositatis, nobis tribuit unitatem et vim.
20. -- Insertionem vero nostram in actione pastorali Ecclesiae,
iuxta charisma Fundatoris nostri pcragimus.
21. - § 1. Cum enim Sanctus Vincentius se ad pauperihus
corporaliter et spiritualitcr serviendum devovisset, nos quoque, in
evangelizationis opcre, sortem nostram praeeminentem pauperes
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§ 2. Ab initio Congregatio magno cum fructu Missiones ad
Populum peregit. Hodie autem, opus evangelizationis hominum
etiam per alias diversas formas cuique nationi aptatas aggrediemur,
turn ad fidem in cordibus non-credentium suscitandam, turn ad
renovationem et aedificationem verae communitatis christianae.
§ 3. In locis etiam ubi Ecclesia nondum plantata est vel nondum sibi sufficiens, nos omnes , sub ductu Superioris Gencralis,
multiplicibus necessitatibus evangelizationis serio et diligenter respondebimus.
Unicuique nostrum, in quocumque ministerio laboranti, possibilitas concedatur concrete opera nostra missionalia adiuvandi.
22. - Saccrdotum ordini, in adiunctis pastoralihus et hurnanis quac saepe profunde mutantur, servitio erimus, ad presbyteros
in vita et ministerio fraterne coadiuvandos, ad vocationis germina
fovcnda et excolenda et ad clcricorum institutionem perficiendam.
23. - ' Signis ' autem ' temporum ' attenti erimus, ut urgentioribus nccessitatihus Ecclesiae et mundi sollicite nostra opera
respondcamus.
Magnum itaque momentum educationis agnoscentes, docendi
et cducandi munus, uhi opus est, assumemus.
24. - Cum Filiabus Caritatis, secundum communis vocationis spiritum, specialcm collahorationem habehimus; quando autem
a Superioribus deputati crimus, libcnter ministeria praestabimus,
ut ipsae in amorem Dei et in servitium proximi crescant.
25. -- Quo fructuosior apostolatus poster cvadat, fraterna
cooperatione sive cum clero dioecesano, sive cum institutis religiosis, live cum laicis lihenter adlaborabimus. Peculiari curae erunt
laicorum consociationes a spiritu Sancti Fundatoris promanantes.
26. - Dialogum oecumenicum quacremus atquc in re tarn
religiosa quam sociali et culturali cum aliis sivc christianis, sive
non christianis, immo et non-credentihus cooperabimur; relationes
vero cum organismis nationalibus et internationalibus ad hunc finer habebimus.
27. - - Evangelization is complures exigentiae non solum ipsi
adihimus, sed in alias etiam conscientiam et auctositatem in pauperum servitium promovebimus.
28. - Inscrtio apostolatus nostri in Ecclesia exigit ut spiritum
nostrum continuo excolamus et methodos nostras indesinenter perficiamus. Ideo ex aliorum etiam expericntiis aptiora assumemus,
inter Provincias congressus vincentianos fovebimus, atque mediis
technicis utemur quac communicationi sociali inserviunt.
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29. - Voluntati Sancti Vincentii obsequentes , sicut Apostoli
cum Christo , in communione fraterna vivimus et christinam communitatem operum , orationis et bonorum efformamus, quac profectui
apostolatus nostri et propriae personae faveat.
30. - Grato animo erga Deum talenta ab ipso accepta augers
conabimur . Communitas vero Bas condicioncs provideat oportct
quae revers cuiusque profectum foveant. In spiritu libertatis christianae viventes , sensum communitatis , intimam amicitiam et gaudium in apostolatu inveniemus . Unicuique nostrum , quantum ficri
potest , opportunitas praebeatur sese praeparandi open ad quod
explendum peculiari aptitudine pollet , ita ut ipse postea, eidern
open assignatus , apostolatui communitatis efficacius inscratur.
31. - Omnes congruum respectum habebimus circa ea quac
ad privatam vitam confratrum spectant; unicuique vero aliquantum
temporis pro studio et relaxatione tribuatur. I-los modo dignitas
personae specialiter exprimi potest. Attamen , nosmetipsos nostraque
omnia impendendo , communitati semper praesto aderimus.
32. - In vera communitate exstruenda unusquisquc de eiusdem vita et apostolatu corresponsabilem se sentiat . Ideo in decisionibus proferendis , in vita et labore ordinandis , in exsecutione
consilioruin atque in periodico examine valorum totius vitae et
activitatis nostrae , praesertitn in luce Concilii Vaticani II peragendo,
fraternus dialogus instituatur.
33. --- Fructus nostrac cooperationis eo ditiores Brunt, quo
intensius orationi communitariae vacabimus et verius in caritate
christiana vivemus. Obsequium erga dignitatem et opiniones confratrum , mutua comprehcnsio, confidentia , auxilium et indulgcntia
in ipsos, iuxta monita Regularum Communium , semper inter nos
vigebunt.
34*. - Confratribus qui soli viverc coguntur , ea nccessitudine adiuncti erimus, qua ad pericula solitudinis superanda ipsi
adiuvari queant.
35*. - Aegrotantes , infirmi , senescentesque confratres nobis,
sicut Sancto Vincentio, cordi Brunt . Practer curam medicam et
vitae solatium , cis peculiares partes in vita familiari et apostolatu
nostro, pro ipsorum viribus reservabimus. Confratres diflicultatibus laborantes fraterno ct tempestivo adiuvamine afficere contendemus. Cum its vero qui a nobis recesserunt , amicitiam servarc
studebimus , ipsisque , si casus ferat , subvenire nitemur, quippe qui
nostri laboris socii pridem fucrint.
36*. -- Fraternam conversationem , ad eos omnes qui nobis
in vita et labors associantur , libenter extendemus. Iis autem, qui
aliquam operam nobis praestant , non solum aequum solvers cu-
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in nostram consociationem laboris admittemus.
37. -- Officia erga genitores fidelitcr implebimus. Gaudium
et luctum familiae cuiusque confratris sincere participabimus. Iis
qui proximo nobis degunt, ita praesentes erimus tit mutua communicatio foveatur. Hospites demum aperto animo exciperc studebimus.
38. - Vitam communem ita prosequentes, revera in salvifica
missione Christi partem habebimus Eiusque inter nos praesentiae
signum efficiemur.
3. - DE PRAXI CONSILIORUM I VANGF.1.It'ORUM

39. -- Cum unusquisquc habeat proprium donum a Deo
(cf. 1 Cor. 7,7), nos ilium modum sequendi Christum amplectimur qui in castitate et coelibatu propter regnum coelorum exprimitur.
40. - In prosecutionc missionis salvificac Ecclesiae, societati
coniugali voluntarie renunciamus, ut amori erga Deum et homines
corda latius patefaciamus.
41. -- Intima unio cum C'hristo, communio vere fraterna,
instantia in aprstolatu, ascesis ab experientia Ecclcsiae probata,
efficient ut castitas nostra sit semper fecunda. Ita per continuam
ct maturam responsionem vocationis divinac, tota nostra agendi
ratio erit lacta expressio illius amoris inter Christuni et Ecclesiam
qui in futuro saeculo plene manifestabitur.
42. -- Vocati ad efformandam communitatem apostolicam,
nosmetipsos, talenta et bona materialia impendemus ad promotionem lahoris apostolici in bonum hominum, sequentes exemplum
Christi evangelizantis pauperihus, qui propter nos egenus factus
est cum esset dives, tit, illius inopia, nos divites essemus. (2 Cor.
8,9; IiThtth. 8,20).
Liberi a nimia sollicitudinc divitiarum, inquietudines atque
angores hominum percipere valchimus et promptiores nos sentiemus ad illis subveniendurn, faciliusque ])cum in ipsis invenire
poterimus.
43. - Fructus lahoris uniuscuiusquc sodalis bona C:ommunitatis erunt, ut veram communionem honorum constituamus et
fratcrno adiumento nos mutuo prosequamur.
44. -- In progressu societatis humanae et communitatis nostrae
partcm activarn habebimus; idenque in suo quisque officio explendo,
universali Iegi laboris sese obnoxium sentiat.
Quae ad sustentationem et promotionem sodalium atque profecturn operum necessaria sunt , ex omnium conatu potissimum
procedant; vitantes autem omnem cumulationern bonorum, aliquid ctiam in favorem aliorum necessitatum crogare studebimus.
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nostrum , iuxta mentem et spiriturn Sancti Vincentii in Regulis
Communibus expressa.
Modus vivendi et domus nostrac condicionibus et circumstantiis locorum et personarum , quibus ministeria nostra praestamus, aptentur . Media apostolatus, etsi efficaciora et moderniora,
Omni specie ostentationis careant.
I3ona autem propria non tantum pro nobismctipsis utiliter
adhibebimus, sed ctiam, quantum possibilc sit, vitata omni differentia inter nos, de iisdem in commodum aliorum confratrum vel
operum caritatis sponte disponamus.
46. - Authentieitas vocationis nostrae una cum existentia
indigentiae in mundo urget nos ut frequenter , privatim et in communi, examen faciamus circa nostrum modum vivendi et laborandi, circa collocationem bonorum et adimpletionem iustitiac et
caritatis. Unaquaeque Provincia et communitas localis, attentis
propriis circumstantiis, modum aptiorem servandi evangelicam paupertatem quaerat, pro certo habentes, hanc esse non tantum propugnaculum communitatis, sed etiam condicioncm renovationis et
signum progressus nostrae vocationis in Ecclesia ct in mundo.
47. -- Sub ductu Spiritus Sancti, nos simul, Superiores et
confratres, memores condicionern nostram humanam limitatatn esse,
communi sollicitudine voluntati Christi salvificae, multiplici modo
sese nobis manifestanti, oboedire studehimus.
48. - llutuo expcrientiarum dono, aperto et responsabili dialogo, in quo diversae agitates et animi hahitudines inter se occurrunt, directiones et tendentiac maturescunt et Superiores adiuvantur ad decisiones ferendas. Quorum decisionihus, quamvis sententiam nostram meliorem esse existimemus , in lumine fidei obsequi
conabimur.
49. - Qui Superiorum officio funguntur, bent scientes unumquemque, secundum proprium charisma ct mums, ad aedificationem Corporis Christi vocari, auctoritatem in spiritu servitii
excrcere nitentur. Confratribus conlidentes, ipsorum initiativam et
collahorationem promovebunt, atque peculiari modo unitatem in
communitate curabunt ; communio enim mentis et cordis ad cognitionem et adimpletionem consiliorum Dei multurn affert.
50. - - 1lystcrio Christi adhacrentes , qui factus est ohcedicns
usque ad mortem, nos per praxim oboedientiae individualismum
superare intendimus, Lit modo magis ordinato et eflicaci Ecclesiae
inservire possimus, Summo Pontifici fidelitatem nostram exhibendo
et consociatam operam pastoralem participando iuxta Episceporum
praescriptiones.
51. - - ostrae apostolicae vocations attenti , Dco totaliter man-
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Fundatoris nostri ; atque evangelicorum consiliorum castitatis, paupertatis et oboedientiae praxim, iuxta Constitutiones, amplectendo,
perfectas caritati nos dedicamus, et consecrationcm quae in haptismate radicatur plcnius exprimimus. Quam donationem, continua
nostra conversions renovandam, votis firmamus.
52. - Vota nostra sunt unice perpctua; privata, seu vim
habentia coram Deo, quin Ecclesia vel Congregatio ca recipiat;
reservata ad tenorent Brevis Ex Cotnmissa Nobis, ita ut nonnisi
Romanus Pontifex necnon Superior Generalis in actu dimissionis
ab eis dispensare possint. Eadem autem ad vinculationem definitivam Congregationi requiruntur eamque confirmant
53. - - Seminario Interno peracto, sodales Congregationis vota
iuxta Constitutiones emittunt tempore a Conventu Provinciali statuto.
54. -- Formula emissionis hacc est:
<I I.go NN..... voveo Deo me evangelizationi hominum , maxime
pauperunt, toto vitae tempore in Congregatione fidclitcr dedicaturum. In sequela autem Christi Salvatoris, castitatem, paupertatem
et ohoedientiam voveo, iuxta Instituti nostri Constitutiones, gratia
Dei adiuvante *.
DECRETUM TEMPORARIUM DE MAiEUTA VOTORUM.

Normae provisoria circa quaestiones particulares de panpertate.
Nolens statuere normas concretas de paupertare validas pro universa
Congregatione , Conventus confirmavit Decretum Primum articulo 54 annexum in hoc sensu:
Conventus Provincialis vel Viceprovincialis accommodet normas circa
praxim paupertatis, iuxta Constitutiones a Conventu Generali extraordinario (1968-1969) exaratas , et iuxta spiritum Statuti fundarnentalis paupertatis Congregationi ab Alexandro VII dati (• Alias nos supplicationibus .)
et Regularum

Comnlnium.

4. - Di, SPIRiTU ORATIONIS

55. -- Vita nostra christiana in vincentiana perficitur vocatione quac co nos congregat , ut Christo in hominihus , praesertim
pauperihus , secundum necessitates Ecclesiae et mundi hodierni
serviamus. Sincere et indefesse hoc facientes , sanctitatem peculiari
nostro modo consequernur.
56. - Intimam communionem cum SS. Trinitate tamquam
fundamentum nostrae vitae spiritualis agnoscentes . Dei erga nos
amorem in Verho Incarnato eiusque paschali mysterio experimur
et colimus. Beatain Virginen ( Mariam, quae mysterii salutis prima

Y Eadem autern ad incorporationem
runtur eanique confirmant.

detinitivam Congregationi requi-
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57. -- A sancto Vincentio , in Congregatione , omnia et omnes
in Christo viderc et sentire discimus , atque voluntatem et actionem
nostram voluntati et actioni Christi, in nobis ct per nos opus suum
continuantis , conformare studemus.
58. - Cum tidelitas ergs Christum a fidelitate erga ipsius
Ecclesiam sciungi nequcat , intensius cum Ecclesia sentirc eiusque
vitam tota mente et omnibus viribus participare debemus. Libenter
quoque auxilia ad nostrum profectum ab ipsa commendata, imo et
aliquando iussa , adhibemus.
59. - Quamvis omnis in Spiritu Christi actuositas , praesertim
vero servitium proximi , nostram cum Deo unionem alit, tamen
ad cane intimiorem faciendam specifici actus rcquiruntur.
60. - Sacram Scripturam, qua voluntatem Patris et cognitionem Filii ems lesu Christi ediscimus, assidue perlegemus, et
de ea aliquotics inter nos colloquium habebimus.
61. - 1Iaec autem lectio quatidie oratione mentali complcri
debet , quae, sub ductu Spiritus, idoneos nos reddat turn ad sensum
Christi percipiendum, turn ad vias aptas inveniendas , ut hominibus
evangclium communicare possimus. Signa quoquc teniporum inscrutari conabimur in historiae eventibus , quibus Deus nobis loquens,
vult nos, cum hominibus conversantes , sanctos fieri. Fructus vero
nostrae orationis libenter inter nos, pro opportunitatc, dialogo fratcrno communicabimus.
62. - Mysterium Eucharisticurn foes et culmen totius vitae
nostrae exstet ; per Eucharistiam enim Christi mars et victoria
repraesentantur, atquc communitas Populi Dci significatur et efficitur.
63. - Ofpicium divinum, quo Dominum laudamus et pro
totius mundi salute interpellamus , rite celebrabimus.
64. -- Scientes quod vita spiritualis conversioncm continuam
ad Dominum requirit , id praccipue Sacramento paenitentiae et
spiritualibus inter annum secessibus assequi conabimur.
65. - Cum unicuiquc Deus mandaverit de proximo suo, et
sanctitas in Congregatione donum mere personate considerari nequeat , sodalium communio obligationem caritatis securn fert , idcirco
unusquisque nostrum fratres suns iuvare simu iquc at) ipsis adiuvari
paratus erit.
66. -- Quoniam vero tangy diversa suet locorum rerumque
adiuncta , in quibus locales Congregationis communitates vcrsantur,
Provinciis committitur ut, attentis cuiuscumque domus exigentiis
et opportunitatibus , horum principiorum ordinatio statuatur atquc
spirituales sodalium actiones disponantur.
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1. - DE SODAL IBUS IN GENERE

67. - Sodales Congregationis, Clerici et Fratres, sunt discipuli Christi qui ad continuandam Eius missionem a Deo vocati
et in dictam Congregationem cooptati, pro viribus nituntur suae
vocationi respondcre adlaborando iuxta doctrinam, mentem et
instituta Sancti Vincentii a Paulo.
68. -- Clerici, ad exemplum Domini Nostri lesu Christi,
Sacerdotis, Pastoris et Magistri, vocationem suam adimplent per
exercitium huius triplicis functionis in omnibus formis apostolatus
quae ad finem Congregationis assequendurn inservire possunt.
69. - Fratres, qui iam per Baptismum et Confirmationcm
sacerdotium regale Christi participant et ad apostolatum totius
Ecclesiae ab ipso Deo deputantur, una cum clericis vocationcm
apostolicam Congregationis participant, quam operibus quae condicionis laicalis et consecratac propriis adimplent.
70. - Ubi id necessarium visum fuerit, servatis de iure communi et particulari nostro scrvandis et attentis normis cuiusque Conferentiae Episcopalis, Fratres ad diaconatum permanentem ordinari
possunt 3.
71. -- § 1. Ad Congregationem Missionis aliquis incorporatur
cum, intentione sua scripto manifestata sese dedicandi iuxta Constitutiones ac Satatuta nostra, ad finern Congregationis assequendum,
a legitimo Superiore in scriptis declaratur admissus 4.
§ 2. Incorporatio ilia efficitur initio periodi formations vel alio
momento magis convenienti, prout in unquaque Provincia eius Ratio
Formationis propria determinat.
§ 3. Sodalis Congregationis Missionis a momento incorporationis
usque ad vinculationem definilivam provisorie est vinculatus iuxta
modum et tempus uniuscuiusque Provinciae proprium.
§ 4. Sodalis pleno iure aliquis evadit cum, Seminarii Interni
debita formations acquisita, per vinculationem definitivam Congregationi in perpetuum unitur 5.
§ 5. Vinculatio definitiva cum Congregatione habetur mediante
promissione Superiori facta. Ilacc autern promissio, scripto exarata
et a Superiore et a sodalc subsignata, praesupponit emissionem
votorum ut ultimum requisitum Constitutionum.
§ 6. Conventus Provincialis determinet modalitates practicas
Ubi id necessarium visum fuerit, servatis de iure communi et particulars nostro servandis, Fratres, ad diaconatum permanentem promoveri
possunt.
...aliquis incorporatur primu cum,
Sodalis pleno iure aliquis evadit cum, Scminarii Interni debita formatione acquisita, per vinculum delinitivum Congregationi in perpetuum
unitur.
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Congrcgatione.
2. - DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS SODALIUM

72. - Onines sodalcs Congregationis Missionis , nisi ex natura rei aliud constet, gaudent iuribus et privilegiis et gratiis spiritualibus Congregationi concessis ad normas iuris communis et
particularis nostri.
73. - § 1. lura et obligationes sodalium vinculo definitivo
cooptatorum eadem sunt , illis cxceptis quae exercitium ordinis
eique adnexam iurisdictionem respiciunt.
§ 2. Omens igitur participationern in consultationibus et in
Conventibus iuxta Constitutiones ac Statuta obtinent.
§ 3. Oflicia autem et muncra assignantur attentis uniuscuiusque idoneitate et aptitudine 6.
75. - Sodales Congregationis Missionis communibus obligationibus clcricorum tenentur, nisi ex natura rei aliud constet.
76. - Constitutioncs vero ac Statua aliasque normas in Congregatione vigentes, activa et responsabili oboedientia omnes servare debent.
77. - Item, observent normas ab Ordinariis locorum promulgatas, salvo iurc exemptionis nostrac.
78. - Sodales vero vinculo nondurn definitivo in Congregationern cooptati, practer privilegia et gratias spirituales Congregationi concessa , omnibus iuribus fruuntur obligationibusquc tenentur nisi in Constitutionihus ac Statuis aut normis Provincialibus
aliter pro cis determinentur. Ius similiter habent ad ca quac rcquiruntur ut eflicaciter ad suam vinculationem definitivam pracparentur 7.
79'. - Congregatio, tempore opportuno, cautiones validas
etiam in foro civili assumet ut, iura turn sodalis turn Congregationis debite serventur , in casu quo sodalis sponte egrediatur aut
dimissus fuerit.
800. - § 1. lus est uniuscuiusque sodalis ut in tota Congregatione suffragia pro eo offerantur cum decesserit. Igitur:
§ 2. Singulis mensibus unusquisque sodalis iuxta condicionem suam '\lissam offerat pro omnibus defunctis duplicis familiac

Articulus 74 suppressus: Sodales possunt litteras mittcre et recipere
nulli abnoxias inspectioni.
' Art. 78: Sodales vero vinculo nondurn definitivo in Congregationem
cooptati, practer privilcgia et gratias spirituales Congregationi concessa,
its tantum iuribus fruuntur obligationibusque tcnentur quae in Constitutionibus ac Statutis aut normis Provincialibus pro cis dctcrminantur. Ius
similiter habent ad ea quae requiruntur ut efficaciter ad suam incorporationent praeparcntur.
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pro its qui Congregationi cooptati sunt, addendo spccialem intentionem pro conservatione spiritus Congregationis primigenii.
§ 3. Pariter, alteram \'Iissan) offerat pro sodalihus totius Congrcgationis codem mense defuncits.
§ 4. Ulteriores determinationes ab unaquaquc Provincia statuantur.
. Ai.ICUI PROVINI'IAE ET DOMUI
3. - DE ADSCRPTiONE SODALiUM

81*. - § 1. Quemlibet sodalem Congregationis Missionis
oportet esse alicui Provinciac ct domui vet operi ad itutar domus
adscriptum.
§ 2. Superior tamen Gcneralis, Assistentes, Secretarius et
Oeconomus Generates, et Procurator Generalis apud Sanctam Sedem, Provinciam, ad eifectos iuridicos, durante munere, non habent.
§ 3. Idem dicitur de aliis domui Generalitiac adscriptis, salvo
iure vocis activac et passivae quod in sua Provincia servant.
82*. - § 1. Sodalis Congregationis Missionis adscribitur Provinciac pro qua Superiores legitime cum in Congregationem admittunt . Quac Provincia dicitur Provincia originis.
§ 2. Nova sodalis adscriptio acquiritur per destinationem ex
una ad aliam Provinciam a Superiorihus legitin)e factam. Quae
Provincia dicitur Provincia destinationis.
83*. - Ut sodalis amittat unam Provinciam et aliam acquirat,
salva scmper Superioris Gencralis auctoritate, exigitur tantum ut
Superiores maiores competentes inter se conveniant, audito ipso
sodali. Si autem sodalis invitus est, translatio ad aliam Provinciam
sine approbatione Superioris Gencralis ellici non potest.
84. - Superior Gcneralis, expleto muncre, libcre eligat Provinciam.
85*. -- Adscriptio Provinciac destinationis potest esse ad tempus indefinitum vet definitum. Si adscriptio fit ad tempus definitum, hoc elapso, sodalis immediate acquirit dcnuo adscriptionem Provinciae a qua destinatus fuerit, nisi Superiores competentes, audito ipso sodali , aliter inter se convenerint, ad normas
Statutorum.
86*. ---- 1)ocumenta destinationis conficiantur et in archivis
Provinciae cuius intersit serventur. Superior vero maior Provinciac
a qua sodalis destinatur , notitiam de nova eius adscriptione ad Secretarium Generalem mittet.
87*. - Sodalis adscribitur domui vet operi ad instar domus
per destinationem a legitimo Superiore factam.
88. - In domo yet opere ad itutar domus et Provincia quibus
sint adscripti, sodales, practcr vincula spiritualia, etiam vincula
iuridica habent, quorum vi obtinent:
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localem et ma-

iorcm;
20 Exercitium vocis activae et passivac;
30 Cetera iura quac ad vitam spiritualem, ministerialem et
materialem pertinent, iuxta normas in Congregatione vigentes.

4. - PRINCIPIA GENERALIA DE FOR MATIONE

89. - § 1. Nostra formatio co tenders debet ut sodales, spiritu sancti Vinccntii animati, vitain communitariam in Congregations ducentes, idonei evadant ad opus apostolatus, pro sua cuiusque
vocatione, peragendum.
§ 2. Sodales igitur magis in dies discant Iesum Christum
eiusque mysterium esse centrum vitae nostrae ac fundamentalem
legem Congregationis Missionis.
90. - § I. Tempus formationis, sicut iota vita nostra, ita
ordinctur ut caritas Christi nos magis ac magis urgcat ad fincm
Congregationis consequcndum. Quern sodales, ut discipuli Domini , absque sui ipsius abnegations et continua conversione ad
Christum attingere non possunt.
§ 2. Normac vero disciplinae ita iuxta alumnorum aetatem
applicentur , ut ipsi , dum gradatim sibimetipsis moderari addiscunt, libertate sapienter uti, sponte naviterque agere assuescant
et ad maturitatem humanam perveniant.
91. - Inceptum personate magni est in omnibus vitae humanae rebus, quod maxime elucct in decisione qua quis vocationi
Dei in Communitatem respondet. Communitas itaque servet illud
et foveat in toto processu formationis , sed praesertim cum de sodalis incorporations definitiva vet de accessu ad Ordines agitur.
92. - In formations nostrorum vigeat coordinatio inter diversas institutionis rationes, et inter stadia successiva unitas
organica servetur. Quae omnia ita ordinentur , ut in finem pastoratem conspirent.
93. - Etsi alumni nostri in omni gressu formationis sua
actuositate fincm apostolicum Congregationis consequuntur, omnes tamen iam ab initio , pro sua quisque formatione et possibilitatc , praxi pastorali , praesertim cum aliis consociati , opportune
exerceantur.
94. - Praetor formationem communem, pro unoquoque nostrorum, quantum fieri potest, procuranda est forinatio specifics
et professionalis, quac ipsum ad opus apostolatus Congregationis
ci magis consentaneum cfficaciter exercendum reddat aptum.
95. - Curandum est ut in domibus formationis habcantur,
prout necessitas postulat, confratres idonei, qui Confessarii ac
Directoris spiritus munere fungi possunt. Alumni autem cos regulariter adeant, tit in via Domini progrediantur.
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non tantum primis annis laboris apostolici curanda est, sed et toto
vitae tempore prosequenda et renovanda est.

5. -- I)E VOCATIONIBUS FOVENDIS ET DE 5('IIOLIS APOSTOLICIS

97. - Sodales zelum apostolicum in fovendis et excolendis
vocationibus ostendant atque peculiari modo curabunt de candidatis ad vitam vincentianam suscitandis.
In Scholis autem Apostolicis seu Seminariis minoribus, ubi
adsint, alumni peculiari religiosa conformatione , imprimis apta
moderatione spirituali , ad vitam Congregationis initientur et disciplinis corum aetati consonis instituantur.
Meminerint vero sodales optimam commendationem pro nostra
Congregatione esse exemplum vitae nostrac christianae et apostolicae.
6. - I)E, SEMINARIO INTERNO

98. - Seminarium internum est tempus intensioris et specificae formationis ad vitam missionemquc Congregationis nostrae candidati, qui, vocatum se agnoscens, adiuvante et approbante Communitate, plenac ac liberac cooptationi in Congregationem paratur.
99. -- Ideo tota ratio huius temporis co tendere debet ut
Seminaristae:
10 Maiorem maturitatem humanam ct christianam acquirant;
20 Congruae cognitioni et experientiac vitae missionisque
apostolicae Congregationis progressive initientur;
311 Ad consecrationis vitam per consiliorum evangelicorum praxim idonci gradatim efficiantur , atque parati aptique
inveniantur ad obligationes eidem vitae inhaerentes libenter suo
tempore assumendas.
100. -- Quod ut assequantur, Seminaristae sedulo curabunt:
10 Studium ct mcditationem Evangelii totiusque Sacrac
Scripturae impensius fovere;
20 Ecclcsiae mysterium et vitam, aptioribus modis participare;
30 Doctrinan de vita consecrata per consilia evangelica,
cognosccre et vivere;
40 Cognitionem peculiaris indolis, spiritus et munerum
Congregationis acquirere, fontes adeundo, praescrtim vitam atquc
opera S. Vincentii, Congregationis historian et traditiones, necnon activam et congruam apostolatus nostri participationem;
5.0 Convenientem et concretam cognitionem hominum eorum-
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101. - -- Seminaristac cum Communitate particulari apud quam
vivunt integrantur et ab ea responsahiliter formantur, attamen
cura peculiaris ct immediata ipsos instittiendi et moderandi Directori Seminarii committitur.
102. - Cuiusquc Provinciae est propriam formationis rationem condcre, quae, iuxta diversa adiuncta, principiis 11ic statutis, documentis et normis ab Ecclesia editis consonet.
103*. - Ius admittendi candidatos in Seminarium Internum spectat , servatis servandis:
10 ad Superiorem Generalem, audito suo Consilio, pro
tota Congregatione.
20 ad Superiores Provinciales , audito suo Consilio, pro
sua quisque Provincia.
104*. - Superioris Provincialis est, audito sun Consilio, dimittere Seminaristas ob iustas et rationabiles causas. Quac, quantum possibile est, sodali in colloqulo benevolo manifcstentur.
105*. - Circa validitatem et liceitatem admissionis in Seminarium Internum , apud nos, quamvis non simus Religiosi, ea
tantum vigent impedimenta, quae a iure commmm pro admissione
ad Novitiatum Rcligiosorutn statuuntur.
106*. - § 1. Candidati antequam admittantur , exhibere debent documenta Baptismatis et Confirmationis , atque testimonia
suflicientia de sua vita et idoneitatc.
§ 2. ludicium autem de eoruni maturitate humana ct spirituali pro admissione in Seminarium Internum ad Superioreni
Provincialem , audito suo Consilio, pertinet.
107'. - Seminarium Internum pro unoquoque incipit cum
ipse a Directore vel ah cius vicem gerente receptus declaratur.
108*. -- Seminarium Internum peragi potest in una vel in
plurihus domibus Congregationis a Superiore Provincials, cum
suo Consilio , electis.
109*. - § 1. Seminarium Internum saltem per duodecim
menses sive continuos sive intermissos protrahi debet . Si menses
vero intertnittantur , cuiusque Provinciac Brit numerum mensium
continuorum detcrniinare.
§ 2. Ad singular Provincias pertinet etiam statuere tempus
hanc periodunl curriculo studioruin inserendi.
110*. - Pro his qui actate provecta Congregationem petunt , pro ipsorum humana et christiana maturitate , opportunae
aptationcs a Superiore Provinciali induci possunt.

7. - DF. SEMINARIO DIAiORI?

111. -- Tempus Seminarii llaioris in Congregatione ad c unpletam institutionenl saccrdotii ministerialis tradendam ordina-
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pastores, ipsi formentur ad Evangelium praedicandurn, divinum
cultum celebrandum fidelesque pascendos.
112'. -- § 1. Domus Seminarii Maioris, prout necessitas
postulat, potest csse vel propria unius Provinciae vel pluribus Provinciis communis.
§ 2. Alumni nostri possunt ad aliam Provinciam, vel ad alium
Centrum approbatum, mitti , ut ibi studia ecclesiastica sequantur. Curetur tamen, hoc in ultimo casu, ut ipsi vitam communem,
iuxta Congregationis morem, ducant et convenientem formationem vincentianam rccipiant.
§ 3. Ubicumque nostri hahitent, vita familiae iloreat simulque fraternitas inter sodales eiusdem Provinciae praeparetur; ubi
autern multi sint alumni , apta ratione in coetus minores distribui
possunt ut etiam singulorum conformationi personali melius provideatur.
113`. - § 1. Sodales nostri, turn Moderatores turn alumni,
mutuac comprehensioni et f1duciae dispositi atque constantem et
activam habitudinem inter se hahentes, veram communitatem educativam constituant.
§ 2. Moderatores igitur studeant ut collegialiter procedant,
quod secum fert, tit saepe etiam cum alumnis conveniant.
§ 3. Specialis tamen et immediata curs alicui confratri vel,
si casus ferat, pluribus confratribus committatur.
§ 4. Cum alumnorum institutio maxime ab idoneis educatoribus pendeat, Moderatores et Magistri nostri solida doctrina,
congrua experientia pastorali et peculiari institutions spirituali
et paedagogica pracparentur.
§ 5. Speciali modo continua Moderatorum et Magistrorum
renovatio, comnibus mediis, procuranda est.
114''. --- In singulis Provinciis peculiaris sit Institutionis ratio quac, attentis diversis adiunctis, praetor nostrae Congregationis Constitutioncs et Statuta, obsequatur turn Concilii Vaticani 11 de institutione sacerdotali documentis, turn particularibus
Sanctae Sedis et Confercntiarum Episcoporum normis.
115'. - § 1. Durante processu forrnationis, Superior Provincialis, auditis Moderatoribus et suo Consilio, interruptiones
studiorum et licentiam manendi extra domum alumnis nostris,
iusta de causa, concedere potest.
§ 2. Superior Provincialis potest etiam protrahere limitem
aetatis lure communi pro Sacris Ordinibus expostulatum et statuere ut alumni , expleto curriculo theologico, per congrum tempus diaconalern exerceant Ordincm antcquam ad sacerdotium
promoveantur.
116*. -- Fnveatur mutua cognitio inter alumnos e diversis
Congregationis Provinciis.
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8.

- DE FRATRUM FORMATIONE

117. - Cura peculiaris impendatur ut Fratres ad suam missionem in Congregatione fideliter implendam formentur.
118. -- Integra eorum formatio, humana sit oportet et spiritualis , doctrinalis et practica , atque ita uniuscuiusque ingenio
conditionibusquc accommodata , ut ad apostolaturn efficaciter exercendum praeparentur.
119. § 1. Specialis Fratrum institutio culturalis et technica,
opportune fiat per curricula regularia in scholis ubi congruenter
titulum scu diploma acquirant.
§ 2. Forum vero institutio in Seminario Interno cadem ac
clericorum essc oportet , nisi speciales circumstantiae aliud suadcant.
120. - Cum vero formatio ad apostolatum nequcat in sola
instructione theoretica consistere , gradatim appliccntur Fratres
ad apostolatum ut omnia sub lumine fidei aspicere, iudicare et
agere , atque per actionem seipsos cum aliis efformare ac perficere
discant.
121. - - Fratrum autem progressus et renovatio , postquani
ipsi ad munia destinati sunt , cnixe curentur.
9. - DE EGRESSU

122*. -- Expleta vinculatione provisoria , sodales libcre possunt Congragationem descrere 8.
123*. - § 1. Cum sodalis Congregationis a vinculatione provisoria , ob iustas et rationabiles causas, dissolutionem petit , cam illi
concedere potest Superior Provincialis.
§ 2. Clericus vero qui ad Ordines promoveri invitus est, sed
vult in Congregatione manere ut Frater , a renovanda vinculatione
provisoria vel a vinculatione definitiva , dummodo idoncus sit, ne
excludatur 9.
124*. - Superiores ad normam iuris particularis nostri, ob
iustas causas, sodalem a vinculatione sine provisoria sine deftnitiva
excludcre possunt 10
9 122'. - Expleto tempore professionis temporaneae, sodales libere possum
Congragationem deserere.
123'. - § 1. Cum sodalis Congregationis a professione temporanea,
ob iustas et rationabiles causas, ad normam iuris communis et particularis
nostri dispensationem a votis petit , earn illi concedere potest Superior Provincialis cum consensu sui Consilii.
§ 2. Clericus vero qui ad Ordines promoveri invitus est , sed vult in
Congregationc manere ut Frater , a renovanda professions temporanea, vel
a profession pepretua emittenda , dummodo idoneus sit , ne excludatur.
10 124 '. - Superiores , ad normam iuris particularis nostri, oh iustas
causas, sodalem a professione sive tenporanea sive perpetua excluders possunt,
non tarnen ratione infirmitatis , nisi certo probetur eam ante profcssionem
fuisse dolose reticitam aut dissimulatam.
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§ 1. votis ceterisque suac professionis obligationibus quac
cum suo statu componi possunt , manet obstrictus;
§ 2. suac sustentationi et necessitatibus ipse provideat; si
autern in indigentia versetur, Congregatio ci subvenire debet;
§ 3. perdurante tempore indulti gaudet tanturn privilegiis
spiritualibus Congregationis;
§ 4. in Conventibus nostris ius ad activam et passivam vocem non habet, nisi Superior Generalis id expresse ipsi concesserit.
126*. -- Superioris Provincialis est monere sodalem de fine
temporis indulti ut, aut novum indultum obtineat, aut in Congregationern redeat, quo in casu Secretariatum Generalem de re
certiorem faciat.
127*. - Sodales legitirne egressi vel ad normam iuris dimissi et a votis dispensati, a Congregatione separantur et ah omni
obligatione a votis proveniente liherantur: si sunt clerici, iurc cotnmuni clericorum reguntur. Supcriores autem et confratres dehent
erga ipsos sollicitudinern et christianam caritatem exercere.
128*. - Sodales qui e Congregatione illicite egrediuntur,
normis iuris communis subiciuntur. Superiores tamen dcbent
cos sollicite requirere et ipsos, si sincere redeant, benigne suscipere.
129*. - Quoad dimissionem sodalium serventur ea quae iurc
communi statuuntur.
129 bis. -- Auctoritate reuuorporandi aliquem in Congregationem pertinent:
1. ad Superiorem Generalem pro its qui definitive vinculati fuerant;
2. ad Superiorem Provincialem pro its qui provisorie vinculati
ftterant.

VI. I)F. REGIMINE t

1. - PRiNt•ti'tA G LNERAIJ
130. - Sodales omnes, cum vocati sint ut operam suam
praestent ad pergendam missionem Christi , scire debent se hahere turn responsabilitatcm collaborandi ad bonum totius communitatis apostolicae, turn oflicium et ius effective participandi
regimini Congregationis, ad normam iuris particularis.
" Iudicio Commissionis De Regimine, Conventus Generalis 1974,
articuli , paragraphs vel Humeri asterisco (") signati , tamquam S 'I:ATUTa
habendi sunt.

Ideoque sodalcs, in muneribus obcundis, in inceptis apostolicis suscipiendis et in praeceptorum cxsecutione, activa atque
responsabili oboedientia coopcrantur.

- 324 131. - Omnes qui in Congregations exercent auctoritatem,
quae a Deo est, prae oculis haheant exemplum Christi Boni Pastoris,
qui non venit ministrari sed ministrare.
Ideoque se existiment servos communitatis, ad promovendum finem nostrum iuxta spiritum Sancti Vincentii, in vera communione vitae et apostolatus.
Cum sodalibus , autem , dialogum instituant corumquc conspirationem ad bonum Ecclesiae et Congregationis promoveant,
firma tamen ipsorum auctoritate deccrnendi et praecipiendI quae
agenda sint.
132. - Omnes sodales in suis tnuneribus obeundis habcant potestatem sufficient em ad ea adintplenda. Ideoque ne avocentur ad
maiorem regiminis gradum ea quibus aut singuli sodales aut inferiores regiminis gradus providere possint 1'
Servetur tamen illa regiminis unitas , quae necessaria est ad
finern et boo urn totius Congregationis proscquenda.
133. - Congregatio Missionis, cum suis domibus et ecclesiis, omnesquc sodales exemptione ab Ordinariorum locorum iuridictione ex speciali Apostolicae Sedis concessione gaudent, praeterquam in casibus a iure expressis 13.
134. - Conventus Gencralis, Superior Generalis, Visitatores
Provinciales, Vicevisitatores, Superiores domorum, in subditos,
praeter potestatem dominativarn seu domesticam, iurisdictionem
quoque ecclesiasticam hahent, tam pro foro interno quarn pro foro
externo, utranique exercendam ad normarn iuris communis et
particularis nostri 14

2. -- 1)n OFFI('IIS IN AIMINISTRA'IIONr ('.FNTRAI

De Superiore Generali
135. - Superior Generalis, successor Sancti Vinccntii, una
cum tota Congregatione, missionen) Fundatoris diversis adiunctis aptatam in servitio universalis Ecclesiae continuet. Proinde,
tali sollicitudine Congregationem gubernet, ut charisma sancti
Vincentii vivum sit semper in Ecclesia.
136. - Superior Generalis ut centrum unitatis et Provinciarum coordinationis sit etiam principiun) spiritualis animationis
et actionis apostolicae.

1'
singuli
"
1'

132.- Ne avocentur ad maiorem regiminis gradum ea quihus aut
sodales aut inferiores regiminis gradus providere possint.
133. - ...omnesque sodales privilegio exemptionis...
134. - ...domesticam et Want quae a voto oboedientiae profrrit...

325 137. -- Superior Gcneralis potestate ordinaria totam Congregationern regit , idest, omnes Provincias et Viceprovincias, domos et singulos sodales, ad normam iuris communis et particularis
nostri . Superior Gencralis tamen subest auctoritati Conventus
Generalis ad normam iuris.
138. - - Superior Generalis valet usualcm tantum interpretationern Constitutionum, Statutorum et Decretorum Conventus
Gcneralis dare.
139•. - § 1. Superior Gcneralis a Conventu Generali ad
duos tertias partes suffragiorum ad normam iuris nostri cligitur ad
sexenniurn , computandum ad normam § 2, et reeligi potcst ad
alterurn sexennium 13.
§ 2. Sexennium vero computatur usque ad acceptationcm
electionis, ab cius successors factam in sequenti Conventu Generali ordinario.
1400. -- § 1. Ad validitatem clectionis Superioris Generalis
requiruntur condiciones, quas ex lure communi eligendus hahere
debet.
§ 2. Ex iurc particulari nostro, firnio praescripto art. 189
Constitutionum, ad validitatern electionis requiritur etiarn quod
candidatus charactere episcopali non sit insignitus , nec of icium
gerat Vicarii, Praefecti aut Administratoris Apostolici.
141. -- § 1. Superior Generalis ab officio cessat:
10 Per acceptationcm electionis a successore factam;
20 Per ipsius renuntiationem a Conventus Generali vel a
Sancta Sede acccptatam;
3" Per depositionem a Sancta Scde decretam.
§ 2. Si evencrit ut Superior Gencralis manifesto indignus vet
ineptus factus fuerit ad mums suum adimplendurn, tunc Assitentiu*n Brit de re collegialiter iudicare, et certior fiat Sancta Scdes,
cuius mandatis standum Grit.
142. -- Praeter facultates ipsi a lure communi vet ex speciali
concessions factas, Superioris Generalis est:
10 Omni cura studere ut spiritus sancti Fundatoris firmus
atquc fervens uhique foveatur, apostolica Congregationis actuositas ciusque renovatio indesinenter promoveatur atque Constitutinnes et Statuta quart aptius applicentur;
20 De rousensu sui Consilii, Ordinationes generates condere in
honum Congregationis, quae vigebunt usque ad sequentem Conventum Generalem, nisi ab ipso Superiore Generali vel ab cius
successors alitcr provisum fuerit;
30 De consensu sui Consilii, et consultatione facta cum sodalihus quarum interest , constitucre Provincias vel Viceprovincias,
11 Iudicio Commissionis De Regintim', verba o Superior
Conventu Generali eligitttr u, ad Constitutiones pertinent.
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40.* Salvo iurc visitationem canonicam pcragendi, si casus ferat, adire semel saltem durantc munere, per se vel per alium,
Provincias vel Viceprovincias, ut de ipsarum statu et sodalium
certior fiat;
5.* Dc consensu sui Consilii, et auditis illis quorum interest, Missiones Congregationi a Sancta Sede oblatas acceptare,
concreditas vero resignare;
60 Convocare Conventum Generalem ipsique praesidere,
et convocatos, de consensu ipsius Conventus, dimittere;
70.* Dc consensu sui Consilii et auditis Visitatoribus et
Vicevisitatoribus, ante celebrationcm Conventus Gencralis, tempore opportuno, Commissionem praeparatoriam nominare;
8.* Quamprimum ca omnia quae a Conventu Generali decreta sunt promulgare;
90.* Contractus maioris momenti, servatis de iure servandis, de consensu sui Consilii, mire;
100.* Gravi de causa, de consensu sui Consilii et auditis
Provinciae Visitatore, Consultoribus et, si tempus suppetat, quamplurimis sodalibus, regimen alicuius Provinciae ad breve tempus
assumere per administratorem, cum facultatibus a Superiore Generale delegatis, excrccndum;
110.* De consensu sui Consilii et auditis Consultoribus Provinciae, Superiorem Provincialem, gravi de causa, ab officio removere; 17
120.* De consensu sui Consilii, domos erigere vel supprimere, servatis de iure servandis et auditis illis quorum interest;
130.* Gravi de causa, de consensu sui Consilii et auditis
Visitatoribus quorum interest, domum unius Provinciae in territorio alterius erigere;
140.* Domos erigere, iusta de causa et de consensu sui
Consilii, quac a nulla Provincia dependeant, et quite regantur a
Superiore locali sub directa dependentia Superioris Gencralis;
Superiores earumdem domorum nominare;
150.* 'l'ransferre sodales ab una Provincia in aliam, de consensu sui Consilii et auditis Visitatoribus sodalibusque quorum
interest;
160.* De consensu sui Consilii, sodales admittere ad vota el
vincu/ationem definitivam et ad Ordines; dissolvere vinculationem
definitivam et a votis dispensare, gravi de causa, sine in casu legilimi
16 30 De consensu sui consilii, et auditis illis quorum interest, constituere...
11 111 (Suppr.) Curare ut inter provincias debita habeatur proportio
quoad numerum domorum et sodalium, et, Si res ferat, dividere illas provincias, quac nimis extensac sint; quae vero nimis parvac, unire.
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170.* Dimitterc sodales, durante professione , de consensu
sui consilii , ad normam iuris communis et particularis nostri;
180.* Suffragia concedere sodalibus exclaustratis , in casu
mortis, pro defunctis nostris consueta;
190.* Dignitates ecclesiasticas acceptare nequit nisi de praecepto Sanctae Sedis;
200.* Sine consensu Conventus Generalis et inconsulta Sancta
Sede , ne motet suum domicilium;
210.* De consensu sui Consilii , in casibus extraordinariis ac
gravi de causa , dispensare a Conslitulionibus ; et a Statutis Conventus
Generalis in casibus particularibus ac iusta de causa;
220.* De consensu sui Consilii et consultatione facta cum Visitatorihns quorum intere st, Direclores I'r,)vinciales Filiarum Carila/ic a tinare.
De Vicario Generali
143. - Vicarius Gencralis Superiorem Gcneralem adiuvat
illumque absentem vel impeditum in munere supplet ad normam
iuris particularis nostri.
144.* -- Vicarius Gencralis a Conventu Generali eligitur
iisdem condicionibus ac Superior Generalis, et modo praescripto
in art. 196, § 4, et semcl reeligi potest. Electus vero in Vicarium
Gcneralem ipso facto fit Assistens 19.
1450*. - In casu absentiae Superioris Generalis, Vicarius Generalis eiusdem auctoritate insignitur, nisi ipse Superior Generalis
aliquid sibi reservaverit 20.
146*. - In casu impedimenti Superioris Generalis, Vicarius
Generalis ilium supplet pleno iure usquc ad impedimenti cessationem. De impedimento autem Consilium Generale, sine Superiore Generali sed praesente Vicario Generali, iudicat.
147*. - Vacante quacumque de causa munere Superioris
Generalis, ipso facto Vicarius Generalis fit Superior Generalis
usque ad impletionem scxennii, et de consensu sui Consilii auditisque saltem Superioribus Provincialibus et Viceprovincialibus,
ex Assistentibus Vicarium Gencralem nominet quam primum.
11 17° De consensu sui Consilii, sodales admittere ad vota et ad sacras
Ordinationes, eosque a votis dispensare, gravi de causa, sive in casu legi.
timi egressus, sive in actu dimissionis.
1° ludicio Commissionis De Regimine, verba: • Vicarius Generalis a
Conventu Gegerali eligitur •, pertinent ad Constitutiones.
144. - Vicarius Gencralis a Conventu Generali eligitur ad duas tertias
partes suffragiorum, eodem modo iisdemque condicionibus ac Superior
Generalis, et semel reeligi potest. I•aectus vero in Vicarium Generalem ipso
facto fit Assistens.
so 145. - In casu absentiae Superioris (;cneralis, Vicarius Generalis
eiusdem auctoritate insignitur, nisi in its quac ipse sibi reservaverit.
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de consensu sui Consilii auditisque saltem Superioribus Provincialibus, Superior Generalis ex Assistentibus quam primum Vicarium Generalem nominet.
149. - § 1. Vicarius Generalis ab officio cessat:
10 Per acceptationem clectionis a novo Vicario Generali
factam =t.
20 Per renuntiationem a Conventu Generali vel a S. Sede
acceptatam.
30 Per depositionem a S. Sede decretam.
§ 2. Si evenerit ut Vicarius Generalis manifeste indignus
vet ineptus fuerit ad munus suum adimplendum, tunc Superioris
Generalis cum suo Consilio, excluso ipso Vicario Generali, erit
de re iudicare ut certior fiat Sancta Sedes, cuius mandatis standum erit 22.
150. - - Vicarius Generalis qui ut Superior Generalis regimen Congregationis assumpsit, expleto sexennio immediate in
Superiorem Generalem eligi potest et etiam reeligi.
De Assistentibus Generalibus
151. - § 1. Assistcntes Generates, qui Consilium Superioris
Generalis constituunt, opera et consilio in regimine Congregationis
eum adiuvant, ut unitas et robur Congregationis promoveantur,
Constitutiones et decisiones Conventus Generalis ad effectum deducantur, omnesque Provinciae in operibus Congregationi protnovendis collaborent.
§ 2. Unus ex Assistentibus Generalibus specialem curam luibebit
pro missionibus ad Genies.
152*. -- § 1. Assistentes Generates, quattuor numero, ad sex
annos a Conventu Generali eliguntur 23; et semel reeligi possunt.
Hxpleto tanren secundo sexennio consecutivo, nequeunt immediate in
Vivarium Generalem eligi.
§ 2. Sexennium vero computatur usque ad acccptationem
clectionis a successoribus factam in sequenti Conventu Generali
ordinario.
153*. - Assistentes Generates cligi possunt de numcro, sive
corum qui Conventui intersunt, sive absentium, et debent esse ex
diversis Provinciis.
154*. § 1. F,lectionibus Superioris Generalis et Vicarii Ge'i 1° Per acceptationern clectionis a novo Vicario Generali factam.
Tamen , in sequentibus sessionihus Conventus his suffragandi hahebit.
's ...standum erit. Si S. Sedi placuerit, potest remanere ut Assistens
Generalis.
=s ludicio Commissionis De Regimine, verba: .l.ssistentes Generates a
Conventu Generali e/i.'untur s, pertinent ad Constitutiones.
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§ 2. li elccti habebuntur qui, demptis suffragiis nullis, plura
absolute suffragia retulerint; hi ut clecti a Praesidc Conventus
proclamcntur.
§ 3. Si in primo et secundo scrutinio nemo fuerit clectus,
tune in tertio clectus crit qui maiora relative obtinuerit suffragia,
et in casu paritatis senior vocatione et actate.
155*. - Assistentes in eadem domo qua Superior Generalis
residere debent; semper et necessario duo saltem sint praesentes
cum Superiore Generali vel Vicario Gencrali, ut Consilium Generale componant 24.
156. - Cessat Assistentium Generalium ofliciunt:
10 per acceptationem clectionis ab corum successoribus
factam E5.
20 per renuntiationem a Superiore Generali, vel a Conventu Gencrali acceptatam.
30 per depositionem a Superiore Generali cum consensu
aliorum Assistentium decretam, accedente beneplacito S. Sedis.
157*. - § 1. Si quis ex Assistentibus a munere cesscrit, substitutus nominatur a Superiore Generali cum voto deliberativo
aliorum Assistentium; substitutus veto eadem iura et obligationes
ac alii Asistentes habet.
§ 2. Sed, si intra sex menses Conventus Generalis haberi
debent, Superior Gcneralis non tenebitur nominare substitutum.
!)e Ofcialibus Curiae Generalis
158. -- Secretarius Generalis, Oecononnts Generalis et Procurator Generalis apud Sanctam Sadem, extra numerum Assistentium Generalium nominantur a Superiore Generali de consensu sui Consilii, et ad nutum eius in muncrc manent.
159. - OHiciales Generalcs, qui communi bond Congregationis solliciti esse debent et in rebus ad suurn munus pertinentibus versati, codem munere funguntur sub directions Superioris Gencralis, ad normam iuris communis et particularis.
160*. - Oliiciales Gcncrales Conventui Gencrali intersunt
cum iure suffragii; Consilio autem Generali sine suffragio, ex officio

" Placuit Conventui ut experimentum contra art . 155 Constitutionum a Superiore Generali factum, iuxta Motu Proprio Ecdesiae Sanctae
(Sect. 11, parte I, n. 7) de supplendo, cum consensu sui Consilii, alterutro
ex Assistentibus Generalibus absente per unum c tiibus Oflicialibus constitutionalibus Curiae ad complendum quorum in Consilio, usque ad Conventum Generalem anni 1980 protrahatur.
=b ...factam . Tamen , in sequentibus sessionibus Conventus ius suffragandi
hahebunt,
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a Superiore Generali.
161*. - Procurator Generalis apud Sanctam Sedem, de mandato scriptis dato Superiaris Generalis, officio Postulatoris Generalis
Congregationis fungi poterit in Curia Romana, ad normam iuris.

3. - D E PROVINCIIS FT VICEPROVINCIIS
162. - § 1. Provincia est plurium domorum inter se coniunctio, territorialibus limitibus circumscripta, partem totius Congregationis constituens, cui pracest Superior Provincialis potestate
ordinaria propria, ad normam iuris communis et particularis nostri.
§ 2*. Etsi unaquaeque Provincia territorialibus limitibus circumscripta sit, non excluditur quod altera Provincia adsit in eodem
territorio.
163*. - § 1. Viceprovincia est plurium domorum inter se
coniunctio , territorialibus limitibus circumscripta, quac, iuxta conventionern initam cum aliqua Irovincia, ab ea dependet et cum
ca aliquid totum efformat, cui praeest Superior Viceprovincialis
potentate ordinaria propria, ad normam iuris communis et iuris
particularis nostri.
§ 2. Potest etiam constitui Viceprovincia quae a nulla Provincia plene constituta pendet, sed directe a potestate Superioris Generalis, cui praeest Superior Viceprovincialis potestate ordinaria propria.
§ 3. Viceprovincia, natura sua, est transitoria, et Provincia
devenit, si conditiones requisitae habeantur.
§ 4. Quod in Constitudionibus ct Statutis Congregationis
edicitur pro Provincia, valet, positis ponendis, etiam pro Viceprovincia, nisi aliter expresse caveatur in ipsis Constitutionibus et
Statutis, vel in particularibus statutis et conventionibus cuiusque
Viceprovinciae.
164*. - § 1. Divisa Provincia ita, ut distincta Provincia erigatur, etiam bona omnia quae in commodum Provinciae erant destinata et aes alienum quod pro Provincia contractum fucrat, a Superiore Gcnerali curn suo Consilio debita proportione ex bono et
aequo dividi debent, salvis piorum fundatorum seu offerentium
voluntatibus , iuribus legitime quaesitis , ac normis particularibus
quibus Provincia regitur.
§ 2. Divisio archivi Provinciae matris reservatur decisioni Superioris Generalis, auditis prius Superioribus Provincialibus quorum intersit.

- 331 4.

I )E

OFFICIIS IN ADMINISTRATIONE PROVINCIALI

De Superiore Provinciali et Viceprovinciali
165. - § 1. Superior Provincialis, qui etiam apud nos Visitatoris nomen hahet, est Superior maior, ordinarius, cum potestate
ordinaria propria, qui alicui Provinciae pracficitur ad earn regendam, ad normam iuris communis et particularis nostri.
§ 2. Superior Provincialis, de actuosa omnium participatione
in vita et apostolatu Provinciae sollicitus, sodales et copias impendet ad servitium Ecclesiac iuxta finem Congregationis. Ministerium
domorum foveat, erga profecturn personalem et activitatem singulorum solliciturn se praebeat, unioncm vitalem procurans.
166*. - § 1. Superior Provincialis nominatur ad sexennium
a Supcriore Generali de consensu sui Consilii, facta consultatione
saltem sodalium Provinciae vocem activam hahentium. Eodem modo
iisdcmque conditionihus Superior Provincialis semel confirmari potest ad triennium.
§ 2. Conventus Provincialis proponcre potest approbationi
Superioris Generalis, de consensu sui Consilii, modum proprium
designationis vel clectionis Superioris Provincialis et eiusdem durationis in officio.
167. - Superioris Provincialis est:
10 Constitutionum, Statutorum, Regularum et Normarum
observantiam promovere;
20 De consensu sui Consilii, ordinationes condere in bonum
Provinciae, quac vigebunt usque ad sequentem Conventurn Provincialem, nisi ah ipso Superiore Provinciali vel ab eius successore
aliter provisuni fucrit;
30 De consensu sui Consilii, domos intra finern suae Provinciae erigere et supprimere. servatis de iure servandis, el consultation facia cum Superiore Generali;
40* Domos de sodalibus necessariis providere, illosque de
domo in domum transferre, post consultationcm ipsius sodalis,
quantum possibile est, et auditis Consultoribus, excepto casu urgentiore, in quo tamen Consultores monere debet;
50* Nominare, de consensu sui Consilii et consultation facia
cum sodalibus, Superiores domorum, et Superiorem Generalem certiorem facere 26;
60* Nominare, de consensu sui Consilii, Oeconomum Provincialem et Directorem Seminarii Interni et Scholasticoruin;
70* Approhare ordinem diei domus a Superiore locali cum
communitate propositum;

as 50 1Nominare , de consensu sui consilii, et auditis sodalihus, tinperiores domorum, a Superiore Generali confirmandus.
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officio, saltem alternis annis;

90* Relationes mittere ad Superiorem Generalemt de rehus Provinciae et de visitationibus domorum

ex officio peractiS 27;

100* De consensu sui Consilii, contractus necessarios et
utiles inire ad normatn iuris communis et particularis nostri;

110* Audito suo Consilio, tempore opportuno, Commissionent
nominate 28;

Praeparatoriam Conventus Provincialis

120* Praesidere in Conventu Provinciali, quem ipse convocare debet iuxta nostrum ius particulare, et convocatos de consensu
ipsius Conventus dimittere;

130* Gaudcre pracrogativa dirimendi paritatem suffragiorum
ad norntam iuris 29;

140* Candidatos admittere ad Seminarium Internum, audito
suo Consilio;
150* Audito suo Consilio, admittere ad incorporationem et vinculationem provisoriam; de consensu sui Consilii, ad vota et vinculationem deftnitivant, consultation facta cum Superioribus et Moderatoribus candidatorum 30;

160* Consultatione cum Superioribus et 11oderatoribus candidatorum praehabita, sodales admittere ad Ministeria e 1 inter candidatos

ad Diaeonatum et Presbyteratum , et, cum consensu sui Consilii, ad
Ordines

31;

170* Sodales praesentarc ad Ordines ac litteras dimissorias
dare pro eorum ordinations;
180* Dissolvere vinrulationem provisoriam in casu egressus legilimi el, cum consensu sui Consilii, in casu dimiss orris 32;

190* Superiorem Generalem quamprimum certiorem facere
d o admissione sodalium ad vota et vinculalionem definitivam et ad
Ordines 33;

17 9° Accurate implere ea quac ei mandaverit Superior Generalis,
cique, tempore et modo statuto, relationem tnittere de rebus domorum
at provinciae, necnon de visitationibus canonicis peractis.
88 11° Suffragium habere in Conventu Gencrali.
20 130 Gaudere praerogativa dirimendi paritatern suffragiorum non
secretorum.
10 15° Sodales admittere ad primarn at perpetuam cnrissionem votorum,
cunt consensu sui Consilii; ad renovationem autem temporaneam, audito
Consilio (praevia consultatione facia cum Superioribus at Modcratc,ribus
Seminarii Intcrni vel Scholasticatus).
31 16° Sodales admittere ad ordines, consultatione facta cunt Superioribus et Moderatoribus Scholasticatus, at cum consensu sui Consilii,
si agitur de ordinibus maioribus.
32 18° Dispensare, de consensu sui Consilii, subditos a votaa tcmporaneis (indiget approhatione Sanctae Sedis).
'3 Superiorem Generalem quamprimum certiorem facere de admissione sodalium ad vota et ad Ordines maiores , necnon de dispensatione a
votis temporaneis.

333 200* Per se vel per alios idoneos curam habere de archivo
provinciali;
210* Approbare nostros , et ipsis conferre iurisdictionem ad
nostrorum confessioncs , necnon , salvo iure Ordinarii, ad sacram
Verhi Dci pracdicationem; easdcmque facultates aliis delegare;
220* De consensu sui Cotuilii, dispensare a Norntis Prov incialihus, iusta de causa in casibus particularihus.
168*. - Superior Viceprovincialis iisdem iuribus, facultatibus
et obligationibus fruitur ac Superiores Provinciales, salvis its quae
a Constitutionihus et Statutis determinentur.
169*. - § 1. I'acante officio Superioris Provincialis, ad tempus
regimen Provinciae cedit Assistenti Superioris Provincialis; si Assistens desit, antiquiori Consultori Provinciali, rations institutionis,
vocationis aut actatis , nisi a Superiore Generali aliter provisum
fuerit s't
§ 2. Conventus Provincialis proponerc potest approbationi
Superioris Gencralis, de consensu sui Consilii, modum propriurn
providendi ul tempus Provinciac regimini , advcniente morte Superioris Pr.,^inci;ilis aut cius ccssatinne at) officio.
De Assistente Superioris Provincialis
170*. § 1. Superior Provincialis, ut olliciis muncris nimis gravibus partim se exoneret et in regimine adiuvari possit, haberc potest scum Assistentem.
§ 2. Assistens Superioris Provincialis est unus ex Consultoribus Provincialihus et eligitur ah ipsis Cousultoribus cunt Superiore
Provinciali, nisi a Conventu Provinciali aliter provisunt fuerit.
3. In casu absentia e Superioris Provincialis Assistens ciusdem auctoritatem habet, nisi in its quae ipse sibi reservaverit.
§ 4. In casu impedimenti Superioris Provincialis, Assistens
ilium supplet pleno iure usque ad impedimenti cessationetn. De
impedimento autem Consilium Provinciale, sine Superiore Provinciali, sed praesente Assistente, iudicat.
171*. - Conventus Provincialis potest detcrminare utrum habcatur Assistens Superioris Provincialis.
Oe Consilin Provinciali
172. - Consultores, qui consiliunt Superioris Provincialis
constituunt , opera et consilio in regimine Provinciac cum adiuvant, ut cius unitas et rohur promoveantur, Constitutiones ct deci" 169. - § 1. Adveniente morte Superioris Provincialis aut cius cessation - ab officio, ad tempos regimen Provinciac cedit Assistenti Superioris
Provincialis; Si Assistens desit, antiquiori Consultori Provinciali, ratione
nominationis , vocationis aut actatis , nisi a Supcriori Gencrali aliter provisum fuerit.
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deducantur , onmesque domus et sodales in operibus promovendis
collaborent.
173*. - § 1. Consultores nominantur ad triennium a Superiore Provincials , facta consultatione saltern sodalium Provinciac
vocem activarn habentium, cum confirmatione Superioris Generalis. Eodem modo iisdemque condicionibus Consultores confirmari
possunt ad alterum et tertium triennium , non autem ad quartum
triennium.
§ 2. Consuntor Provincialis ab officio removeri potest a Superiore Generali , gravi de causa, proponente Superiore Provinciali cum
consettsu aliorunt Consultorumr.
§ 3. Conventus Provincialis proponere potest approbationi Superioris Generalis , de consensu sui Consilii , modum proprium
dcsignationis vel electionis Consultorum , nccnon corumdem numerum, tenrpus nominationis et durationis in officio.
De Oeconomn Prov inciali
174*. - In unaquaque Provincia sit pro administratione honorurn tcmporalium Oeconomus, qui ad nutum nominatur a Superiore Provincials, de consensu sui Consilii 35.
175. - Occonornus Provincialis adininistrat bona Provinciac
sub dircctione ac vigilantia Supcrioris Provincialis cum sun Consilio,
ad norniam iuris communis et particularis nostri 36.
176*. - Si non est etiam Consultor, interest Consilio I'rovinciali cum vocatus fuerit a Superiore Provinciali, tamen sine suffragio.
177*. - Occonomi Provincialis est:
10 Curare ut omnia bona temporalia recte in foro ecclesiastico et civili possideantur;
20 Consilio et ope adiuvare oeconomos domorum ad munera implenda corumque administratione invigilare;
30 Curare ut unaquaeque domus solvat summam assignatam
pro expensis Provinciae, et praescrtim ad succurrendum nostrorum
formationi et, suo tempore, mittcre ad Oeconomatum Generalem
taxam pro fundo gnerali;
46 Curare ut iusta coerces nostris opcrariis solvatur ct accurate observentur leges civiles circa assecurationes sociales;
50 Semper in ordine servare varia regesta cxpensarum et
redituum, necnon alia documenta;
66 Rationeni reddere Superiori Provinciali ciusquc Consilio
de sua administratione.
as Iudicio Commissionis De Re innine , verba: a In unaquaque Provinci
sit pro administratione honorum temporaliunt Oeconomus *, pertinent ad Constitutioncs.
36 174. - ...Supcrioris Provincialis et Consilii, ad normam...

- 335 De Superiore Regionali
177' his. - Superior Provincialis instituere potesi, cum consensu
sui Consilii et consultatione facia cum i/1is quorum interest , et approbante Superiore Generali, Superiorent Regionalem , etiam cum polestate vicariali.
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OFFICIIS IN ADNIINISTItATIONE LOCALI

178. - § 1. Congregatio seipsam efficit praesertim in singulis
communitatibus localihus in quibus sodales in union fraterna vivunt,
finem Congretationis prosequuntur, et contmunitatem operum, orationis
et bonorum effortnant. Itaque quad do fine nmiisteriisque Congregationis in Constitutionibus et Statutis decernitur, ad exsecutionem
ducitur praesertim a Superiure cum communitate locali.
§ 2. Superior est centrum unitatis et animator vitae communitatis
localis. Ministeria domus fovea! et de singulorum profectu et activilate
cum communitate sollicitum se praebeat.
179'. - Consultation facla cunt sodalihus domus, Superior localis nominatur ad triennium, et potest iterum nominari in eadem
domo ad secunduni triennium, et etiam ad tertium pro necessitate.

150'. -- Superior potestatem hahet ordinariam in foro interno pro suis subditis aliisve diu noctuquc in domo sua degentibus; quam potestatem aliis delegare potest ad normam iuris.
151 *. - Superioris ius et oflicium est:
10 Superiorern Provincialem certiorem facere de statu domus sibs concrcditae 37
20 Muncra et of}icia, quorum attributio Superioribus maioribus non est reservata, committere confratribus domus;
30 Conventum domesticum convocare atque dirigere quoties a Superiore Provinciali statuatur;
40 Una cum sua communicate, ordinem diei suac domus
proponcre approbationi Superioris Provincialis;
5° 14abere archivum et sigillum propriae domus;
60 Confratribus notificare decreta et notitias Congregationis;
70 Curare ut onera Missarum adimpleantur.
182*. - Superior localis removeri poterit quotiescumque Superiors Provincials, de consensu sui Consilii et accedente approbatione Superioris Generalis, id visum fuerit in Domino ex iusta et
proportionata causa.
153*. - In administranda domo Superior localis adiuvatur at)
omnibus sodalibus secundum uniuscuisque officium, praesertim at)
Assistente, Consultoribus et Oeconomo.

'' 1° (I'ar. suppr .) Curare tit omnes et singuli donws sodales in communitate fraterna vivant et in stia vocatione proficiant.

- 336 183* bis. -- :ldunationes sodalium ad instar Consilii Communitarii frequenter habeantur ad promotionem vitae et apostolatus
eommunitatis.

6. - DE CONVENTlt3U$

De Conventibus in genere. £Vormae generates
184. - § 1. Conventus Congregationis Missionis, cuius munus est ciusdem Congregationis spiritualitatem atque apostolicam
vitalitatem tueri ac promovere, triplex distinguitur: Gencralis, Provincialis et Domesticus.
§ 2*. Omnes Superiores et sodales Com•entus pracparent,
actuose peragant, fideliter denique observent legcs et normas ab
ipsis traditas.
185*. - § 1. In clectionibus requiruntur tres scrutatores.
§ 2. Ex iurc stint scrutatores, sinwl cum pracside et cum
secretario post eius clectioncm, duo agitate iuniores ex memhris
Conventus.
§ 3. Initio Conventus proceditur ad clectionem secretarii
cuius est:
a) primi scrutatoris munus adimplere;
b) relationes sessionum carumquc documenta conficere.
186*. - Ante Conventum et eo perdurante, fovenda est libera communicatio notitiarum circa res determinandas et qualitates cligendorum.
187*. - § 1. Nemo duplici suffragio gaudere potest.
§ 2. Condiciones ante clectioncm suffragio appositac tamquanr
non adiectac censentur.
§ 3. Electio obligationem gignit electo ad Conventum eundi,
aut olficium acceptandi, nisi gravis causa a Convcntu approhata
excuset.
§ 4. Nemo in Conventibus sibi alium substituere potest proprio arbitrio, nisi ad normam iuris.
§ 5. Maioritas suffragiorum cornputanda est solum ex suffragiis valide latis. Suffragia alba suns nulla.
188*. - 1. lure vocis activae gaudent, nisi amiscrint ad norniarn iuris, omnes sodales, postquam vinculo definitivo in Congregationcm cooptati sunt.
§ 2. lure vocis passivae, firmis aliis conditionihus statutis a
lure cornnwni et particulari nostro pro diversitate ofiiciorum vel
munerunr, fruuntur omnes sodales, post tres annoy dcfinitivae cooptationis in Congregationcm, qui vigesimum quintum annum cxplcverint.
189*. - Carent iurc vocis activae ct passivae:
§ 1. Qui ex indulto vivunt extra Congregationem, iuxta ius
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§ 2. Nostri ad dignitatem episcopalem evecti vet tantum renuntiati durante munere , et etiatn expleto munere, nisi ad vitam communitariam redeant 3.
§ 3. Vicarii, Praefecti et Adtninistratores Apostolici, quamvis
non Episcopi, durante munere, nisi simul sint Superiores alicuius
domus peculiaris Congregationis.
1900. - Expleta de negotiis tractatione, Acta Conventus a
congregatis approhata subscribenda sunt a Praeside Conventus, ab
ciusdern Secretario et ab omnibus congregatis, ac, sigillo munita,
in tabulario diligenter conservanda.
De Conventu Genera/i
191. - Conventus Generalis, universam Congregationem immediate repraesentans, ut suprenia eiusdem auctoritas gaudet iure:
10 Eligendi Superiorem Generalem, Vicarium Generalem et
Assistentes Generates;
20 Condendi leges seu statuta, principio subsidiarietatis debite servato, ad bonum Congregationis;
3° Confirmandi statuta ab alio Conventu Generali decreta;
quae explicite non confirmantur, censentur abrogata et suum vigorem amittunt;
40 Interpretandi authentice Constitutiones et Statuta.
192. -- § 1. Conventus Generalis plures ob causas celebrandus venit:
a) Ordinarius, ad eligendum Superiorem Gencralem, Vicarium Gcneralem et Assistentes Generates, et ad negotia Congregationis tractanda, sexto anno post ultimum Conventum Generalem ordinarium 39.
b) Extraordinarius, extra dicta tempora, quoticscumque Superior Generalis, de consensu sui Consilii et auditis Superiorihus
Provincialibus, censuerit cum esse celebrandum 39.
§ 2. Celebrationem Conventus Generalis praccedere debet
Conventus Provincialis vet Viceprovincialis.
1930. § 1. De tempore et loco Conventus Generalis convocandi,
Superior Generalis, vet Vicarius Generalis, de consensu sui Consilii, decernat.
§ 2. Sexto tamen recurrente anno, iusta de causa, poterit a
die incepti praecedentis Conventus Ordinarii, celebratio novi Conventus anticipari vcl retardari ad sex usque menses, decreto Superioris Generalis, do consensu sui Consilii.
38 § 2. Nostri ad dignitatem episcopalem evecti vel tantum renuntiati,
sive durante sive expleto munere.
" ludieio Commissions De Regimine , verba: « sexto anno ... ordinarium 8, et n Quotiescurnque... celebrandum n, pertinent ad Statuta.
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a) Superior Generalis, Vicarius et Assistentes Gcnerales,
Secretarius Generalis, Oeconomus Gcneralis et Procurator Generalis apud Sanctam Sedem. Superior Generalis, Vicarius et Assistentes Generates, exeuntes ab officio, remanent membra Conventus in
subsequentibus eiusdent Conventus sessionibus 40.
b) Superiores Provinciales et Viceprovinciales et unus deputatus pro Provinciis et Viceprovinciis, quarum numerus sodalium
vocem activam habentium non superat centum; inde alius deputatus pro unaquaque septuagcna quina vel cius parte. Numerus deputatorum ad Conventum Generalem computandus est iurta numerum
sodalium vocem activam habentium in die eorum electionis in Conventu Provinciali 40
§ 2. Vacante officio Superioris Provincialis vel Viceprovincialis, qui ad interim regimen Provinciae tenent ad Conventum Generalem perget. Si Superior Provincialis vel Viceprovincialis legitime
impediatur quominus se conferat ad Conventu n Generalem, eius loco
ad Conventum perget qui eum supplet in officio. Si autem hic electus
fueril in deputatum a Conventu Provinciali vel Viceprovinciali, primus
substitutus perget ad Conventum Generalem at.
195*. -- § 1. Ante Conventus Generalis convocationem , tempore
opportuno, Superior Genera/is vel Vicarius Generalis, cum suo Consilio, auditis Visitatoribus et habita ratione diversitatis regionum et
operunt, nrnninat Commissionem Praeparatoriam ".
10 Secunda pars § 1, a) et b), iudicio Commissionis De Regimine, pertinet ad Statuta.
't Si Superior Provinciali vel Viceprovincialis legitime impediatur
quorninus se conferat ad Conventum Generalem, eius loco ad Conventum
perget primus ex clectis in deputatos a Conventu Provinciali vel Viceprovinciali; primus autein substitutus succedet in deputatum.
42 195. - § 1. a) Convucato Conventu Gencrali ad normam iuris,
ante cius celebrationem, tempore opportuno, Superior Generalis vel Vicarius Generalis cum suo Consilio nominat Commissionern Prueparatoriam
Conventus Generalis cum munere fontes providendi, in ordinem vota sodalium propositaquc Provinciarum adducendi, et ca, postulatis additis
quac Superior Generalis audito Consilio iudicaverit cssc proponenda, ad
Superiores Provinciales mittendi, ut onutes, speciatini delegati ad Conventum Generalem , examinent.
h) Pro omni Conventu Generali ordinario Commissio I'raeparatoria
debet argumenta, quite ex necessitatibus vet temporis vet situationis sunt
valde urgentia , ad discutiendurn et decernendum, pracparare et proponere,
ut possint in Provinciis ab omnibus sodalibus deliherari et efformari in
postulata pro Conventu Generali.
§ 2. a) Ilacc Commissio curet ut omnes deputati proposita cognoscant non infra unurn rnensem ante initium celebrationis Conventus Generalis.
h) Superiores Provinciales immediate Provinciarurn deputatis ac substitutis, et quam primum omnibus sodalibus, omnia documenta ante Conventum Generalem es aminanda transmit tent.
§ 3. Incepta celebrations Com-entus, munus huius Commissionis cessat.
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ordinandi, iuxta opportunitaten, Commissionis Praeparatoriae labores,
eiusdem Commissionis munera esse possent:
a) Quaerere a Provinciis et a singulis sodalibus quaenam sin,
problenrata eorum iudicio urgentiora et quanam methodo in Conventu
Generali tractanda sint ;
b) Acceptis responsionibus, argumenta , iuxta temporis necessitates, urgentiora ac universaliora seligere, studia parare et.fontes quaerere, eaque omnia, congruo tempore, ante Conventuun: Dontesticorunr
celebrationem b'isitatoribus mittere;
c) Proposita seu postulata Conventuun Provincialium ac studia
a Provinciis facta et postulata a Superiore Generali, audito Consilio,
proposita, recipere;
d) Omnia in ordinem, iuxta possibilitaten, adducere, et ex eis
documentum laboris conficere, et haec omnia ita tempestive mittere,
ut omnes deputati et substituti omnia prae manibus habere possint
saltem uno integro mense ante ipsius Conventus Generalis initium.
§ 3. Incepta celebrations Conventus, munus huius Commissionis cessat; eius tamen praeses, per se vel per aliun, si opportunum
visum fuerit, expositioneni faciet de ratione agendi Commissionis 43.
196*. § 1. Die clectionis Superioris Generalis electores, congregate Sacrum Deo offerent pro felici electioee et, post brevem exhortationem, horn statuta sessio sub Praeside incipiet.
§ 2. In schedulis praeparatis, electores inscribent nomen illius
quern elegerint in Superiorem Generalem.
§ 3. Omnibus schedulis numeratis, si earum numerus excedat eligentium numerum, nihil actum est et novae schedulae sunt
scribendae.
§ 4. Si in primo scrutinio nemo duas tertias partes suffragiorum obtinuerit, experiendum erit secundum scrutinium eodem
modo quo factum est primum, si neque in secundo, pars modo
tertium tcntabitur scrutinium irnmo et quartum. Post quartum
ineflicax scrutinium fiat quintum, in quo requiritur et sufficit maioritas ad plura absolute suffragia, demptis nullis.
Post quintum inefficax scrutinium, fiat sextum, in quo voce
passiva gaudeant solummodo duo candidati qui in quinto scrutinio

43 DE PRAEPARANDO CONVENTU GENERALI ANN1 1980. Superior Gencralis,
de consensu sui Consilii, Commissionem unicam immediate constituat,
quae ad haec attendat:
1) Urfa cum Superiors Generali eiusque Consilio, quaestioncs determinare, quarum solutiones necessariae cunt ut Conventus Generalis 1980
lahores suos ad finem perducat;
2) Studia historica, theologica-pastoralia et iuridica promovere eaque
praesentare initio anni 1977 pro discussione in Provinciis;
3) Praeparationem curare, iuxta normam art. 195 C&S, Conventus
Generalis 1980, praesertim quoad Constitutions definitive redigendas.
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in primo aut in secundo loco, paritatem obtinuerint; quo in case
etiam isti gaudeant voce passiva in sexto scrutinio, in quo requiritur et sufficit maioritas relativa suffragiorum, demptis nullis, et
in casu paritatis, candidatus senior vocatione aut aetate electus
habeatur.
§ 5. Electione legitime peracta et ab electo acceptata, qui
praesidet, decreto electionis exarato, clara voce proclamahit electum;
sed si ipse Praeses in Superiorem Generalcm electus fucrit, Secretarius Conventus Decretum conficict et Moderator electurn proclamabit.
Qui vero elcctus fuerit, commissum sibi onus non renuet nisi
gravi de causa.
Absoluta clectione et gratiis Dco relatis, destrucntur schedulae.
Si neoclectus non sit praesens advocetur et, usquc ad cius
adventurn, Convcntus negotia ilia Congregationis tractare potest.
197*. - Directorium ad aliquo Convcntu approbatum in vigore manet usquedurn ah alio Conventu mutetur vel abrogetur.
!)e Conventrt Provinciali et

Viceprovinciali

198. - Convcntus Provincialis, utpotc coadunationis sodalium, qui tamquam deputati Provinciam repraesentant, est:
10 'I'ractare, ut organum consultivurn Superioris Provincialis
vel Viceprovincialis, de rebus quac ad bonutn Provinciae vel Viceprovinciac ducere possunt;
20 Curam specialem habere de promotione nostri apostolatus
dequc eiusdem vera insertione in ratione pastorali a Conferentiis
l:piscopalibus definita;
30 Condere normas cum vi obligatoria ad bonum commune
Provinciae vel Viceprovinciae intra limites iuris communis et particularis Congregationis Ad;
40 Agere de propositis quac nomine Provinciae vel Viceprovinciae deferenda sunt tuns Conventui Generali turn Superiori Generali;
50 I:ligere deputatos ad Conventum Gencralem.
199*. - § 1. Conventus Provincialis vel Viceprovincialis ceIebrandus cst bis in se,vennio, alter ante Conventum Generalcm,
alter tempore intermedio t'.
§ 2. Pro necessitate, Superior Provincialis vel Viceprovincialis,
" INTERI'HETATIO At IIIENTICA cUVVHNrUS GENERALIS: Normae do quibus in art. 193, 3, intelleguntur ad instar legis seu statuti, quac non attingunt munus exsecutivurn vel administrativum Superioris Provincialis,
sicuti hoc descriptum est in Constitutionibus et Statutis Congregationis
Missionis; Superior tarnen Provincialis auctoritati suhest Conventus Provincialis, ad normam iuris communis ct particularis nostri.
°5 ...celehrandus est tertio quoque anno, alter...

- 341 cum consensu sui Consilli et auditis Superioribus localihus, potest
convocarc Conventum Provincialem vel Viceprovincialem extraordinarium.
20). -- Ad Superiorem Provincialem vel Viceprovincialem pertinent Conventum Provincialem vel Viceprovincialem convocare cique
praesidere, dies statuere domumque dcsignare in qua celebrari
debeat, et normas promulgare 46.
201. - Normae Conventus Provincialis communicandae sunt
Superiori Generali eiusque approbatione indigent cum consensu
sui ('onsilii. Superioris Generalis est hanc dccisionem Superiori
Provinciali communicare intra duos menses 47.
202*. - - Conventui Provinciali interessc dcbent, nisi aliud
norma provinciali caveatur:
§ 1. U ti deputati ex officio, Superior Provincialis , Consultores Provinciales, Occonomus Provincialis, et singularum Provinciae domorum Supcriores;
§ 2. Insuper, tot deputati electi ex unico collegio provinciali,
constanti ex omnibus sodalibus voce passiva in Provincia fruentibus,
quot sunt deputati qui ex officio interessc dchcant, additis uno
deputato pro viccnis quinis (25) sodalihus voce activa fruentibus,
et alit) pro rcliqua eorum parte.
203*. - - Qui ex unico collegio provinciali maiorem numerum
suffragiorum obtinuerint sunt deputati electi, et in casu paritatis
seniores vocatione et aetate; totidem secundum ordinem maioritatis
suffragiorum sunt substituti.
204*. - - Si Superior domus impeditur quominus pergat ad
Conventum Provincialem, Assistcns domus cius loco ibit. Si vero
Assistcns iam elcctus fucrit in deputatum, tunc ipsc Assistens substituatur ex clcncho substitutorum.
205*. --- Conventus Provincialis proponere potest approbationi Superioris Gencralis de consensu sui Consilii modum proprium rcpraesentationis in Conventu Provinciali, ita tamen ut numerus deputatorum electorum superet numcrum eorum qui ex
officio intcresse dcbent.
206*. --- Insuper, singularum Provinciarum est in Conventu
conficere normas proprias proccdendi, seu Directorium, tamen intra
limitcs iuris communis et particularis nostri.

207*. - Conventus Provincialis ad electionem deputatorum et
substitutorum ad Conventum (icneralem procedit in distinctis
scrutiniis, ad plura absolute suffragia. Si in primo et secundo scrutinio nemo fuerit clectus, tune in tertio clectus erit qui maiora obtinuerit suffragia, et in casu paritatis senior vocatione et aetate.
Verbs • dies statuere domuugrre designare in qua celebrari debeat,-et
normas promulgare •, iudicio Commissionis De Regimine , pertinent ad Statuta.
' Verbs • infra duos menses •, iudicio eiusdem Commissionis , ad Statuta pertinent.
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208. - § 1. Conventus Domesticus a Superiore domus, vel
ab Assistentc qui totum eiusdem officium exercet , convocatur et
celebratur, in ordine ad Conventum Provincialem.
§ 2. Convocandi autem cunt omnes vocem activam habcntes.
209. - Conventus Domestici est tractare de its quae domus
proponere voluerit Conventui Provinciali necnon de its quae cornmissio praeparatoria Conventus provincialis ad discussionern proposuit , et proposita deliherare.
210*. - Conventus Provincialis est conficere normas proprias
pro Conventibus Domesticis , intra limites iuris communis et particularis nostri, quae normae non indigent approbatione Superioris
Genrralis.

N711. - DE BONIS '1'I I\IPORALIBUS CONG1ti?GATIONiS
1. - PRINCIPIA GEN ERALIA

211. - § 1. Congregatio Missionis amplectitur formam communitariam paupcrtatis evangelicac, ita ut omnia bona Congregationis sint communia et sodales its sobrie fruantur, ad melius
persequendurn et attingendum fincm proprium Congregationis.
§ 2. Congregatio possidet et sodales administrant ista bona
communia ut patrimonium pauperum, absque nimia sollicitudine
pro scipsis, confidantes divinae Provindentiae.
212. - § 1. Domus, Provinciac et Congregatio ipsa sunt capaces acquirendi et possidendi bona temporalia. Uhi casus ferat,
eorunt legitimi Superiores sunt repraesentantes legates etiam coram
auctoritate civili, nisi aliter provideatur.
§ 2. Fontes bonorunr temporalium, practer laborem sodalium,
sunt omnia media licita acquirendi bona.
213. - Congrcgatio, Provinciac et Domus possident, et sodales ad hoc deputati administrant bona temporalia ad procurandam
convenientem sustentationem sodalium et ad congrua suppeditanda
media nostrac apostolicac actuositati et opcribus caritatis.
214. - Cum omnia bona sint communia, sodales sunt corresponsabiles, ad normam iuris, in acquisitione, administratione et
destinatione honorum temporalium Domus et Provinciae, ad quas
pertinent; servata proportione, principium valet etiam relate ad
bona ipsius Congregationis.
215. - § 1. Propter bonum commune, Domus debent adiuvare Provinciam in its quae necessaria sunt ad aptanr administrationcm et provisionem necessitatum generalium; similiter Provinciae
quoad Curiam Gcneraliti:un.
§ 2. Ideo, secundum acquitatem, Superior Generalis cum con-

43 sensu sui Consilii, ius habet imponendi taxam Provinciis; item
Superior Provincialis, cum consensu sui Consilii, Domibus suae
Provinciae.
216. - § 1. Provinciac et Domus aliac cum aliis in bonis
teinporalibus communicent, ita tit illae, quae plus habent, adiuvent
alias quae egestatem patiuntur.
§ 2. Congregatio, Provinciac et Domus ex bonis suis lihenter
provideant aliorum necessitatibus et egenorum sustentationi 48.
2. - DE ADMINISTRATIONE

217. -- § 1. Bona, tum Congregationis, tum Provinciae et
Domus, administrari debent a respectivis Oeconomis sub directione
et vigilantia Superiorum cunr Buis Consiliis, intra limites iuris communis et particularis nostri 49.
§ 2*. Oeconamus Generalis , ratione sui ofrcii et annuente Superiore Generali, visitare poles! Oeconomos Provinciales , immo, in
particularibus adiunctis , Oeconomos !)omorum vel administratores operuut maioris momenti.
218. - Relinquantur Provinciis determinatio administrationis
honorum temporalium secundum principium decentralizationis et
subsidiarietatis.
3. - DE NORMIS ADMINISTRATIVIS

219*. - § 1. Meminerint administratores se non esse dominos
sed dispensatores bonorum Communitatis; et proinde diligenter
attendant ne eadem bona in usus a statu nostro alienos impendant
vel contra leges civiles agant.
§ 2. Libenter administratores provideant necessitatibus sodalium in omnibus quae respiciunt eorum vitam, oficium peculiare
et apostolicum laborem. Talis cnim usus bonorum est incitamentum
pro sodalibus ad bonum pauperum fovendum et ad vitam were
fraternam ducendam.
§ 3. Servent insuper acquitatem in ipsa honorum distributione, cum debeant inter confratres vitam communitariam fovere.
220*. - § 1. Oeconomi rationem reddere debent Superioribus, et certiores facere sodalcs de sua administrations.
§ 2. Exhibita rcgesta acccpti et expensi examinanda erunt a
Superiore Generali cum sun Consilio, si agatur de Oeconomo Generali, scmel in anno; a Supcriorc Provinciali cum suo Consilio,
si agatur de Occonomo Provinciali, bis in anno; a Superiore locali,
si agatur de Occonorno Domus, singulis mensibus; regesta autem
subscrihentur, si exacta reperiantur.
" ...ex bonis suis lihenter aliquid conferant ad providendunt aliorum...
ao vigilantia Superiorum ct Consilior nt, ultra limites...
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turn Provinciae, turn Domus , exltibebunt regesta accepti et expensi
Superioribus respectivis tempore et modo in Statutis Prvxvacialibus
determinatis.
§ 4. Oeconomus Generalis det relationem generalem de sua
administratione Superioribus Provincialihus in fine anni; item Superiores Provinciales, pro Buis Provinciis, computum transmittent
Superiori Gcncrali post finem anni.
221. - Administratores omnes, tam Superiores Quam Oeconomi, non poterunt actus administrationis nomine Congregationis
ponere, nisi intra fines sui muneris et ad normam iuris. Quare Congregatio, Provincia et Domus respondere debent tantum de actibus
administrativis positis iuxta praefatas normas; de ceteris respondebunt illi qui illicitos aut invalidos actus posucrint.
Si qua persona moralis Congregationis debita vel obligationes,
etiam cum licentia , contraxerit, ipsa ex suis responderc debet.
222*. - Si agatur de alienandis rebus, ratione materiac, artis,
historiae, antiquitatis , prctiosis, aliisvc bunts, quorum valor superat
summam a competenti auctoritate statutam, vel de dehitis aut obligationibus contrahendis ultra indicatam summam , contractus vi
caret, nisi praccesserit beneplacitum, scriptis datum , competentis
auctoritatis ad normam iuris communis et particularis nostri.
223* - § 1. Conventus Generalis potest statucre summam
limitem supra quam Superior Generalis non potest expensas extraordinarias facere.
§ 2. Superiores Provinciales possunt expensas facere secundum
normam Conventus Provincialis , acccdente approhatione Superioris
General-s.
§ 3. Superiores locales possunt expensas facere intra normam
in Provincia statutam.
224*. - Caveant Superiores ne debita contrahenda permittant , nisi certo constet ex consuetis fontibus posse dcbiti foenus
solvi, et , intra tempus praevisum, per legitimam annul census redemptionem reddi summam mutuo acceptam.
225*. -- § 1. Contractus laboris: leges laboris, securitatis et
iustitiae socialis serventur quoad personas pro nobis laborantes.
§ 2. Contractus onerosi: Superiores maxima cunt prudentia
agant in acceptatione piarum fundationum, quorum ohligationes
intra diuturnum tempus adimpleri debent. Non admittentur guar
sint in perpetuum.
§ 3. Contractus gratuiti:
a) Largitiones ex bonis domorum, Provinciae et Congregationis ne dentur nisi ad normas Constitutionum et Statutorum.
b) Circa bona quae ad Congregationem, Provinciam et Domum proveniunt per testamentum vel donationes, adimplcatur voluntas donatorum circa dominium ct usum.
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quibus operam nostram praestamus , adsint pracvidcntia socialis pro
personis et adaequatae assecurationes pro rebus in unaquaque
Domo, Provincia , et etiam in Curia Generalitia.
Decreta :
1. - Continuatur fundus pecuniac pro Missionibus ad Gentes
et pro Provinciis pauperioribus.
2. - Limites pro expensis extraordinariis a Superiore Generali
faciendis:
a) Superior Generalis potest facere , ipse solus , expensas
extraordinarias usque ad U.S. S 15.000.
b) Superior Generalis potest facere expensas extraordinarias
usque ad U.S. $ 100.000, audito Consilio.
c) Superior Gencralis potest faccre expensas extraordinarias
usque ad U.S. $ 1.000.000, do consensu Consilii.
d) Superior Generalis potest faccre expensas extraordinarias
supra U.S. S 1.000.000, de consensu unanimi Consilii.
VIII . - DECRETA 'I'EMPORARIA
1. - Constitutiones et Statuta ab hoc Conventu Generali
approbata a Superiore Generali promulgantur et statim vigent ad
experimentum usque ad sequentem Convcntum Generalem.
2. - Superior Gencralis cum consensu sui Consilii , de mandato Conventus Gencralis, adhacreat normae Motu Proprio Ecclesiae
Sanctae quoad expcrimenta turn contra normas Constitutionum,
turn contra ius commune , nempe: libenter licentiam det iuxta praefatum M otu Proprio et mentem Conventus Gencralis. (Notandum
tanren est quod pro experinreutis contra his corrnnrnte requiritur prius
consensus S. Sedis).
NoTA: A Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, Sect . II, Parte I, statuitur:
a Capitulum generale ius habet normas Constitutionum ... nurtandi
ad experimentum , durnrnodo finis, natura , indoles Instituti serventur.
(Gxperinrenta contra ius commune, prudenter quidem facienda, pro opportunitate libcnter a Sancta Sede perurittentur ). Haec experiments protrahi
possunt usque ad proximunr Capitulum generale ordinarium , cui facultas
Brit prorogandi , non tanren ultra aliud Capitulum immediate subsequens
(n. 6).
rv Eadem facultate pollet Consilium generale tcmporis spatio quod
inter huiusmodi Capitula intercedit , iuxta condiciones ab ipsis determinandas...) (n . 7. o Dennitiva approbatio Constitutionum Auctoritati competendi reservatur n (n. 8).

3. - Conventus Generalis declarat Constitutiones et Statuta
praesentia esse totuni ius generale Congregationis nunc vigens et
usque ad proximum Conventum Gcneralem ordinarium valitururn.
Si de facto aliqua lacuna detegatur , providers potest ad normam
iuris nostri praecedentis.
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INTERPRETATIONES ET RESPONSIONES

A. - DI: STATU O FUND A.IIENTAL I PAUPERTA'I'IS
1. -- In calce Constitutionum ac Statutorum , una cum
Regulis Communibus , ponantur textus Statuti fundamentalis
de Paupertate Alexandri VII.
STATUTUM FUNDAMENTAI . I CIRCA VOTUM PAUPERATIS IN CONGREGATIONE

ALEXANDER PP. VII
ad futuram rei memoriam
Alias nos supplicationibus dilecti filii Vincentii de Paul, Supcrioris Generalis Congregationis Aiissionis, Nobis super hoc porrectis inclinati, eamdem Congregationem, sub certis modo et forma
tunc expressis confirmavitnus, et approhavimus cum emissione votorurn simplicium, castitatis, paupertatis ct obedientiae, nee nun
stabilitatis in dicta Congregatione, ad effectuin se toto vitae tempore saluti pauperum rusticanorum applicandi, post biennium
probationis faciendac; in quorum tamen votorum emissione nemo
interesset qui ea acceptaret, sive nomine Congregationis, sive Nostro
et pro tempore existcntis Romani Pontificis nomine, et vota sic ut
supra dissolvere posset solus Romanus Pontifex, necnon et Superior
Generalis dictae Congregationis in actu dimissionis c Congregatione:
ita ut eadern Congregatio non censeretur prnpterea in numero Ordinum Religiosorunr, sed esset de corpore cleri saccularis; et alias
prout in Nostris in simili forma lirevis litteris, die vigesitno secundo septembris millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto
anno desuper cxpeditis, quarum tenorem praesentibus proprie et
sufficienter expressum haberi volumus, uberius continetur. Cum
autem dictus Vincentius Nobis nuper exponi fccit quod circa observantiam dicti voti simplicis paupertatis in Congregatione pracdicta multae oriri possint difiicultates quae ipsatn Congregationem
turbarent, nisi opportune super hoc a nohis provideatur; et propterea idem Vincentius apostolicae confirmationis Nostrae robore
communiri summopere desideret statutum fundamentale memoratae Congregationis circa paupertatem editum, tenori qui sequitur,
videlicet: e Omnes et singuli in nostra Congregatione dictis quatuor
votis emissi recepti, qui bona immobilia vei beneficia simplicia
possident aut in futurum possidebunt, licet dominium illorum
omnium retineant, corumdem tamen usum liberum non habehunt,
ita ut neque fructus de hujusmodi bonis vel beneficiis provenicntes
retinere, neque in proprios usus, sine licentia Superioris, quicquam
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parentes aut propinquos indigentes hahuerint, Superior curabit ut
suorum necessitatibus ante omnia de huiusmodi fructihus in domino subveniant u. Nos ipsum Vinccntium Superiorem Generalem
amplioribus favoribus et gratiis prosequi volentes et a quibusvis
excommunicationis, suspensionis, et intcrdicti aliisque ecclesiasticis
sententiis, censuris et poenis a jure vel ab homine, quavis occasione
vel causa, latis, si quihus quomodolibet, innodatus existit, ad effectum praesentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes; supplicationibus ejus nomine
nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. Cardinalium sancti concilii Tridentini interpretum consilio, Statutum praeinscrtum auctoritate apostolica tenore praesentium confirmamus et approbamus, iilique inviolahilis
apostolicae firmitatis rohur adjicimus ac omnes et singulos juris
et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; decernentes easdern praesentcs litteras semper firmas, validas
et effrcaces existere et fore, ac ab illis ad quos spectat et pro tempore spectahit, inviolabiliter ohservari, sicque in pracmissis per
quoscumquc judices ordinarios et delegatos, etiarn causarum Palatii Apostolici auditores judicari et definiri debere, ac irritum et
inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter
vel ignoranter, contigerit attentari; non obstantibus praemissis ac
omnibus et singulis illis quae in praedictis litteris voluimus non
obstare, cacterisquc contrariis quibuscumque; volumus autem praesentium transumptis etiam impressis, manu alicuius notarii publici
subscriptis et sigilli Superioris Generalis Congregationis praedictac
vel alterius personae in dignitate ecclesiastica constitutac munitis
eadem prorsus fides ubique in judicio et extra adhibeatur quae
praesentihus adhiberetur, si forent exhihitae vel ostensae.
Datum Romae, apud sanctam Mariam Majorem, sub annulo
Piscatoris, die duodecima augusti, millesimo sexcentesimo quinquagesimo nono, Pontificatus nostri anno quinto. S. Ugolinus.
Ex Acta Apostolica in gratiam Congregationis Missionis,
pp. 23-24.

Paris 1876,

2. Interpretatio Statuti fundamentalis.
(A) EA QUAE IN STATUTO CONTINENTUR
In Statuto fundamentali perspici possunt haec elementa normativa:
1. - Praesupponitur sodales retincre dominium bonorum immohilium vel heneficiorum simplicium quac possident vel in futuruni
possidebunt.
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opera disponere . Haec est norma praccipua et positiva, exoriens
e vincentiana orientatione qua de nobismetipsis et de nostris bonis
disponimus in servitium evangelizationis pauperum ; hic est valor
evangelicus praeclarus et praecellens Statuti . Parentum et propinquorum indigentium necessitatibus ante omnia subveniendum est
ex officio pietatis et iustitiae.
3. - - Sodales ncqueunt retinere fructus. Ilacc est norma negativa , qua scilicet prohibemur a capitalizare k) cumulando fructus et
divites effici ; oritur e paupcrtate cvangelica quac est paupertas non
tantum spiritu sed ctiam re.
4. - Sodales possunt , cum licentia Superioris, fructus convertere in proprios usus. 1Iaec est norma permissiva : patet enim
hic agi de conccssione tantum facia , Hullo modo de orientations
positiva commcndata (cf. COSTE, XII, 382).
5. --- Sodales non habent suorum bonorum usum libcrum,
etiam quatenus a Supcrioribus dependere debent. Haec norma profluit a dimensione communitaria nostrae paupertatis.
(B) EXPLICATIO STATUTI
1. - Bona immobilia et beneficia simplicia in Statuto considerantur quatenus sunt fontes a quibus fructus proveniunt. Quare
hodie hiuiusmodi bonis aequiparari possunt omnia alia bona vere
frugifera, et Tura percipiendi fructus, secundum communem aestimationem diversorum locorum.
2. - De bonis mobilibus, quae non sunt fructus provenientes
ex bonis frugiferis, nihil dicitur in Statuto; tamen secundumi cius
spiritum, ilia bona mobilia nequcunt effugere sive normam praecipuam et positivam qua de its disponere tenemur in servitium
evangelizationis pauperum directe vel mediante communitate, sive
alias normas.
3. Statutum fundamentale non est unica Eons normarum
quibus regitur nostrum votum paupertatis.
4. - Ad spiritum Statuti fundamentalis melius cognoscendum,
utile Brit considerare alia principia paupertatis vincentianae, v.g.:
a) nostram dedicationem ad pauperes evangelizandos (cf. aa.
42, 46 C&S);
b) paupertatem spiritu (cf. Conf Sti. Vuu., 14 nov 1659;
Reg. Cont., III, 4, 7);
c) communitatern bonorum (cf. aa. 43, 211, 214 ('&S; Reg.
Cotu., 111, 3, 4, 5, 6);
d) conformationem vitae nostrae cum vita pauperum (cf.
Reg. Cont., 111, 7);
e) laboris Iegem universalcm (cf. art. 44 ('&S; Conf. Sti.
l inc., mensis iulii 1655);
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g) bona Communitatis consideranda ut patrimonium pauperum (cf. art. 211, § 2 C&S); non licet nobis, sive individualiter,
sive collective, servare bona improductiva aut non collocata modo
quarn maxime frugifero ad promotionem pauperum;
h) Comrnunitas habere debet proprietatem bonorum, ut ministeria nostra, iuxta necessitatern, gratis obire ct pauperibus clargitiones dare possimus (cf. Reg. Cont., IiI, 2; Conf. Sti. Vine.,
14 nov. 1659).
B. - DE. OBIE.C'I'O VO'l'I S•I'ABII.Ci'Al'IS
1. - Obiectum voti Stabilitatis in Congregations \Iissionis
invenitur Clare definitum et expressunt in forma emissionis votorum
(art. 54 C&S): # v(.weo Ueo me evangelizationi hominum, maxime
pauperum, toto vitae tentpore in (•ongregalione fideliter dedicaturum M.
2. - Ex qua forma deducitur obiccturn integruni voti Stabilitatis duobus clcmentis constare, quac stint:
a) evangclizatio hominum, maxime pauperum, et
b) huic cvangelizationi fidelis dedicatio toto vitae tentpore
in Congregatione•.
3. -- Elementum fundamentals et primariuni objecti voti Stabilitatis est evangclizatio hominuni, maxime pauperum.
4. -- Consequenter, votunt Stabilitatis melius vocaretur a Votum Evangelizalionis o hominum, inaxinic pauperum.
C. DE CO.IIPETE\'l'IA CO\VENTUS PROV1NCIALIS
i)eclaratio authentica ponenda ad culcem art. 198, 3 Constitut ionum :
Normae de quibus in art. 198, 3, intelleguntur ad instar legis
seu statuti, quae non attingunt menus exsecutivum vel adrninistrativum Superioris Provincialis, sicuti hoc descriptum est in Constitutionibus et Statutis Congregationis 'Missionis; Superior tanien
Provincialis auctoritati subest Conventus Provincialis, ad normam
inns conununis et particularis nostri.
D. DE, t)FFICI:\I.IBUS CURI:\I: GE,\I•:R:\I.I'1'IAE
Nota ponenda ad calcem art.

155 ('onstitutionum:

Placuit Conventui tit experimentuni contra art. 155 Constitutionum a Superiore Gencrali factum, iuxta Motu Proprio I:cclesiae
Sanctae (Sect. 11, parte I, n. 7) de supplendo, cum consensu C'onsilii, alterutro ex Assistentibus Gencralibus absente per unum e
tribus Oflicialibus constitutionalibus Curiae ad complendum o quorum #
in Consilin, usquc ad Conventum Generalcm anni 1980 protrahatur.
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Gl',\I:RALIS E'' CO\SILII
(A) DE ORD/NATIONIBUS SUPERIORLS GENERALIS DE
P.-1 UPERT.1TE (Cf. Synthesis , p. 57-58).
Committitur Conventibus Provincialibus ut de iis, quae habentur in Ordinationibus Superioris Gencralis De paupertate, ipsi
decernant , Jirmo tamen lure Superioris Genera /is Ordinationes condendi etiam in hac re, si casus feral.
(13) DE APPROBATIONE NOI?VIAR('ti PROVINCIALI(!,ll
(Cf. Synthesis, p. 58)
1. - An liceat Confratri de suis bonis propriis dare in verant
eleemosynam indigentibus, sine limite summae et sine licentia Superioris ? Resp.:
a) Si revera in pauper-urn promotionem bona propria erogantur, hoc videtur esse in spiritu Statuti fundamentalis, etiam si
fiat sine limite;
b) Quod si fiat sine licentia Superioris (haec elargitio in pauperum promotionem), etiam posset facile acceptari: nam magis faveret libertati personali, spontaneitati, etc., quac omnia ut valores
considerantur hominis lodierni.
2. - Quid dicendum est de menstrua oblation vel de alia largitione ex bonis Congregationis data singulis Confratribus ex norma provinciali ? De istis largitionihus intelligitur quod ftant propter necessitales communes praesumptas cuiusque Confratris, nec de iisdem attenditur relatio circa usum actualem. Resp.:
a) Haec praxis posset acceptari si hae largitiones fiant stricte
ad providendum necessitatibus quotidianis hominis hodierni, v.g.:
vestes iuxta mensuram ct gustum personalern emere, librum vel
ephemeridem consequi, itinera ordinaria facere, etc. (haec praxis
esset in linea autonomiae personalis);
b) Haec praxis e contra evcrteret criteria fundamentalia (v.g.,
Regularum Communium), si admitteretur tamquam supererogatio
a Communitate facta Confratribus quibus iani omnes expensae ab
ipsa juste solutac fucrint. Esset fons cupiditatis, (( capitalization is ^), etc.
3. - Quid dicendum de Norma Provinciali, quae concedit singulis Confratribus licentiam experulendi de propriis bonis toties quoties
summam pecuniae ita elevalain, ut Confratres multi nunrquam licentiam
sin! petituri in materia paupertatis ? Qui plus possident, raro tale,,:
licentiam pelere debent. Resp.:
IIaec praxis esset Clare contra criteria fundamentalia nostrac
paupcrtatis.
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D E C R E T A
A. - DE PAU'PER'I'ATE
Nolens statucre normas concretas de paupertate validas pro
universa Congregatione, Conventus contirmavit Decretum Primum
articulo 54 annexum in hoc scnsu:
Conventus Provincialis vel Viceprovincialis accommodet normas circa praxim paupertatis, iuxta Constitutiones a Conventu Generali Extraordinario (1968-1969) exaratas, et iuxta spiritum Statuti fundamentalis paupcrtatis Congregationi ab Alexandro VII dati
(a Alias nos supplicatiombus n) et Regularu ^n Communium.
B. DE AD`IINISTRATIONE (Post art . 225 C&S)
1. Continuatur fundus pecuniae pro Missionibus ad Gentes
et pro Provinciis pauperioribus.
2. - - Limites pro expensis cxtraordinariis a Superiore Gcnerali faciendis:
a) Superior Generalis potest facere , ipse solus , expensas
extraordinarias usque ad U.S. 5 15.000.
( Reliqua ut in textu praeredente).
C. - DE PRAEPARANDO CONVENTU GENERALI
ANNI 1980
1. - Superior Generalis, de consensu sui Consilii, Commissionem unicam immediate constituat, quae ad haec attendat:
a) Una cum Superiore Generali ciusque Consilio, qucstiones deterininare, quarum solutiones necessariae sunt tit Conventus
Generalis 1980 Iabores suos ad finem perducat;
b) Studia historica, theologico-pastoralia ct iuridica promoverc, eaquc praesentare initio anni 1977 pro discussione in Provinciis;
c) Praeparationem curare, iuxta normam art. 195 C&S, Conventus Generalis 1980, praesertiin quoad Constitutiones definitive
redigendas.
2. - Cunt Superior Generalis nequeat Conventurn Generalem
dimittere sine consensu ciusdem Conventus, nec ipso Conventus
possit sese dissolvere absque Superioris Generalis licentia , ad aptius
observandum art. 187, § 3, Conventus commendat Supcriori Generali ut in Decreto convocationis indicet diem probabilem Conventum explendi, salvo lure ciusdem Conventus protrahendi suum
laborem.
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I). - I) I;(' RE'CA ' I 'I:\ II'OR.\Rl A
1. - Constitutiones et Statuta ab hoc Conventu Generali approbata a Superiore Generali promulgantur et statim vigent ad
experimentum usque ad sequentem Conventum Generalern.
2. - Superior Generalis cum conscnsu sui Consilii, de mandato Conventus Generalis, adhaereat normac Motu Proprio E,cclesiae Sanctae quoad experiments turn contra normas Constitutionum,
tum contra ius commune, nempe: libenter licentiam (let iuxta praefatum ]Motu Proprio et mentem Conventus Generalis. (Notwulum
tamen est quoad pro experimentis contra his commune requiritur Arius
consensus Sanetae Sedis).
NOTA: A Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, Sect. It, parte I, statuitur: o Capitulum generate ius habet quasdam normas Constitutionurn... rnutandi ad experimentum, dummodo finis, natura,
indoles Instituti scrventur. (Experimenta contra ius commune,
prudenter quidem facienda, pro opportunitate libenter a Sancta
Sedc pennittentur). Ilaec experimenta protrahi possunt usquc
ad proximum Capitulum generate ordinarium, cui facultas erit
cadcm prorogandi, non tamen ultra aliud Capitulum immediate
subsequens > (n. 6). Eadern facultate pollet Consilium generale temporis spatio quod inter huiusrnodi Capitula intercedit,
iuxta condiciones ab ipsis determinandas... '> (n. 7). a I)efinitiva
approbatio Constitutionum Auctoritati competenti reservatur
(n. 8).
3. - Conventus Generalis declarat Constitutiones et Statuta
praesentia esse toturn ius generate Congregationis nunc vigens ct
usque ad proximum Conventum Generalem ordinarium valiturum.
Si de facto aliqua lacuna detegatur, provideri potest ad normam
iuris nostri praccedentis.
E. I)E Rl:GC -I.IS C( \I\Ii'NIBUS
S. VINCENI'll I)ENt:0 I?i)ENUIS
Conventus suam facit propositionem Superioris Generalis de
Regulis Communibus S. Vincentii denuo edendis (cf. Vincentiana,
1974, p. 237) et ciusdem propositionis exsecutionem urget.

V
REGULAE SEU CONSTITUTIONES COMMUNES
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Editio recognita iuxta editionem principem anni 1658
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VINCENTIUS A PAULO
SUPERIOR GF.NI RAI.I^

CONGREGATIONIS

MISSIONIS

Dilectis nostris in Christo Fratrihus ejusdern Congregationis

SACERUOTIIIUS , CLERICIS ET COAllju' rORIHUS LAICIS

Salutem in Domino

En tandem, Fratres dilectissimi, en Regulx seu Constitutiones
communes nostrx Congregationis, tantopere a vobis desiderata, ac
tandiu exspectatx. Anni quidem circiter triginta tres a prima ipsius
Congregationis institutione etliuxere, antequam illas typis mandatas
vobis traderemus: sed co consilio id egimus, turn ut Christum Salvatorem nostrum imitaremur, in co quod ccepit prius facere quam
docere; turn ut quamplurimis occurrcremus incommodis, qua: sine
dubio oriri potuissent ex prxmatura earumdem Regularum scu Constitutionum editions; ac proinde earum praxis et usus visa fuissent
postmodurn aut nimis dificilia, aut minus congruentia. Marc autem
nostra cunctatio, atque agendi ratio ab illis nos periculis, diving
adjuvants gratia, servavit; quin etiam effecit, ut Congregatio paulatim ac suaviter ipsas in praxim redegerit, priusquam illy fuerint
editx. Nihil enim in illis animadvertetis, quod non januludum,
imo et culn maxima animi nostri oblectatione, mutuaque osmium
vestrum xdificatione, in usu habueritis. Illas igitur, Fratres dilectissimi, pari, quo vobis eas tradimus, affectu accipite. Was considerate,
non quidem Lit ah humano spiritu productas, sed potius ut emanatas a Divino, a quo bona cuncta procedunt, ct sine quo non sumus
sufficientes cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis. Etenim, quid
in illis reperietis, quod vos aut ad vitiorum fugam, aut ad virtuturn acquisitionern, et ad evangelicorum documentorum exercitium
non accendat, ac pronioveat ? Eaque de causa illas omnes, quantum
in nobis fuit, ex Jesu Christi spiritu, actionibusque vita ipsius,
ut perspicere facile est, haurire conati sumus: quippe qui censuimus cos viros, qui ad continuationem missionis ipsius Christi, qua
potissimum in pauperum evangelizatione consistit, vocati sunt,
debere ejusdem Christi sensibus et affectibus, imo eodem, quo ipse,
spiritu repleri, ipsiusque vestigiis inhxrcre.
De cxtero ergo, Fratres, rogamus vos, et obsecramus in Do-
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servabunt ; et tandem ad finem optatum, hoc est , ad calestem beatitudinem securos vos deducent . Ax1E.N.
JESUS, MARIA, JOSEPII.
Smut !/,,t me Pater, erEgcmitArvOr-7a.tu.

CAPt'T I'RI\Itt14

De fine et Instituto Congregationis
1. - Dominus noster Jesus Christus, testante Scriptura sacra,
missus in mundum ut salvum faceret genus humanum, capit facere
et docere. Primum quidern adimplevit, cum omne genus virtutum
perfecto in praxim redegit; secundum vero, quando cvangelizavit
pauperibus, tradiditque Apostolis ac Discipulis suis scientism ad
populos dirigendos necessariam. Et quoniam pusilla Congregatio
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et pro virium suarum tenuitate, imitari turn quoad ipsius virtutes,
turn circa munia salutem proximi spectantia; corrvenicns est, tit
similibus mediis, ad pium hoc propositum rite exsequendum, utatur.
Idcirco ejus finis est: 10 Proprix perfectioni studere, nitendo scilicet
pro viribus virtutes exercere, quibus summus isle llagister nos
verbo et exemplo institucre dignatus fuit; 2° Evangelizarc pauperibus, maxime ruricolis; 30 Ecclesiasticos adjuvarc ad scientias,
virtutcsque acquirendas, ipsorum statui requisitas.
2. -- 1-hec Congregatio ecciesiasticis et laicis constat. Ecclesiasticorum munus est, exemplo, ipsius Christi ct Discipulorum,
oppida et pagos perlustrare, in iisquc prxdicando et catechizando
verbi divini panem parvulis frangere; confcssiones generates totius
antcactx vitae suadere, et cxcipere; jurgia et lites componcre; confraternitatem caritatis instituere; seminaria externorum in nostris
donilbus erecta regere, et in illis docere; exercitia spiritualia tradere; conferentias ecclesiasticortim externorum apud nos convocare, et dirigere; aliave munia, prxdictis functionibus deservicntia,
ac conformia, obire. Laicorum Vero partes stint, ecclesiasticos in
supradictis omnibus ministeriis, Martha officio fungendo, prout
cis a Superiore prxscriptum fucrit, necnon suis orationihus, Iacrvmis, mortificationihus, et exemplis cooperando, adjuvarc.
3. - Ut autem hxc Congrcgatio finem, quern sibi proposuit,
divina aspirante gratia. attingat, necesse est tit totis viribus spiritum
Christi induere nitatur, qui maxime clucet in evangclica doctrina;
in ejus paupertate, castitate, et ohedientia; in caritate erga infirmos; in ejus modestia; in forma vivendi et agendi, quam tradidit
discipulis Buis; in convcrsationc; in quotidianis pietatis exercitiis;
et in missionibus, aliisque muniis, qua; erga poptilos obivit. Qux
omnia sequentibus capitibus continentur.

CAPUT 11

De documentis evangelicis
1 - Ante omnia, stahilirc sc in hac veritati• singuli conabuntur,
doctrinam Christi nunquarn posse fallere; qux vero est mundi,
semper else fallacem, cum ipsemet Christus affirmet hanc esse
similem domui xdificat.e super arenam; suarn vero comparari
xdificio fundato supra firmam petram. Idcirco, Congregatio semper
juxta ipsius Christi, nunquam vero mundi documenta, agere profitehitur. Ut autem id prxstet, ea maxime, qux scquuntur, observabit.
2. - - Cum Christus dixerit: Qtuerite primum regnum Dei et
justitiam ejus: et firer onuria , quibus indigetis, adjirienlur vobis; unusquisque spiritualia temporalibus, salutem animx corporis sanitati,
gloriam Dei mundi vanitati anteferre conabitur. Quin etiam ino-
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B. Paulo, eligerc statuet, quam separari a caritate Christi. Propterea non erit sollicitus de horns temporalibus; imo jactabit super
Dominum curare suam; pro certo hahens quod quandiu in hac
caritate Brit radicatus, et hac spe fundatus, semper in protectione
Dei deli commorabitur: et sic, non accedet ad cum malum, et
ipse non deficict omni bono, etiamsi sua omnia jam fore peritura
arbitraretur.
3. - Et quoniam pium illud exercitium, quod in divina voluntate semper et in omnibus facienda consistit, certum est medium. quo christiana perfectio brevi potest acquiri; unusquisque
pro viribus nitetur illud sihi familiare reddere, hac quatuor prastando: 10 Dehite turn jussa exsequendo, turn prohibita fugiendo,
quoties nobis innotescit hujusmodi jussionem, aut prohibitionem a
Deo, vcl ab Ecclesia, vel a Superioribus nostris, vet a Regulis seu
Constitutionibus nostra Congregationis, emanare; 20 Inter agenda,
qua' occurunt, indifferentia, ca potius cligendo, qua= natures nostra'
repugnant, quam quay arrident, nisi ista, qua: placent, sint necessaria:
tune cnim cunt aliis prefcrenda; ipsa tamen intuendo, non qua
pane sensum delectant, sed durntaxat qua Deo sent gratiora. Quod
si plura agenda, per se indifferentia, simul offeruntur, qua' nec
cunt grata nec ingrata, tune quodlibet ex ipsis, tanquam a diving
Providcntia oblatum, sine delectu assumere convenit; 30 Quacumque nobis inopinato contingunt, sive adversa, sive prospera ilia
sint, sive corpus afliciant, sive aninium, cuncta hac, tanquam a
paterna manu Domini procedentia, equanimiter acceptando; 40 Ilia
omnia prafata peragendo, hocce motivo, quia tale cst Dei beneplacitum, et tit in hoc ipso Chri:,tum Dominum, quantum in nobis
est, imitenwr, qui eadem, et in cundem finem pcrpetuo adimplevit,
ut ipsetnet testatur: Ego, inquit, quee placita suet Patri, facio semper.
4. - Calm Dominus Jesus a nobis cxigat columba simplicitatem, quwe consistit tum in nuda declarations rerum, Ut se habent
in corde, et absque inutilibus rellexionihus, turn in rebus sine fuco
aut artificio agendis, Deum solum intuendo; ideo unusquisque
eruxe opcram dabit, ut omnia in codcm spiritu simplicitatis perficiat;
considcrans Dci sennocinationein esse cum simplicihus; cumque
secreta uelestia abscondere a sapientibus et prudentibus hujus
sxculi, et revelare ea parvulis.
5. - Sed quoniam Christus, dum columba simplicitatcm
commt ndat, prudentiam serpentis simul amplectendam pracipit:
qua quidem est virtus, qua discrete loquimur et operamur; idcirco
prudentcr ca reticehimus, qua non expedit revelare, maxime cum
ex se vitiosa et illicita sunt; ct ex its quay aliquo modo suns bona,
aut licita, rescindemus circumatantias, qua contra honorcm Dei,
aut in damnum proximi vcrgunt, aut cor nostrum ad inanem gloriam possunt inclinare. Curn autem hac virtus, in agendis, versetur
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stint idonea; idco apud nos sanctum et inviolatum crit, semper
uti mcdiis divinis ad res divinas, et de rebus sentire ac judicare
juxta sensurn et judicium Christi, nunquam vero mundi; neque
etiam secundum imbecillem intellectus nostri ratiocinationem: et
sic erimus prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columha.
6. -- Omnes etiam magnam adhihehunt diligentiam in addiscenda hac lectione a Christo tradita, Discite a me quia rnitis sum,
et lrumilis corde; attendentes, tit ipsemet asserit, mansuctudine possideri terram, quia hujus virtutis exercitio corda hominum conciliantur, tit ad Dominum convertantur, quod non prxstant, qui cum
proximo durius et asperius agunt; humilitate vero ceelu ^n acquiri,
quo amor proprix abjectionis solet exaltare, deducens nos, quasi
per gradus, de virtute in virtutcm, donee illuc perveniatur.
7. - - Sed hxc humilitas, quam Christus ipse tam sxpe nohis
et verho et exemplo commendavit, et ad quam acquirendam Congregatio debet omnem operam insumere, tres has conditiones
exigit: quarum prima est, se hominum vitupcrio dignum cum
omni sinceritate reputare; 20 Gaudere quod alii imperfectum nostrum vidcant, et nos rode contemnant; 30 Si Dominus per nos,
aut in nohis aliquid operetur, illud, si fieri possit, r,ccultare ad aspecturn proprix vilitatis; sin autem id fieri non possit, totunt divinae
misericordia, et aliorum meritis attrihucrc. Et hoc est universe
evangelica perfectionis fundamenturn, nodusque totius spiritualis
vita: ci, qui humilitatem istarn possidebit, omnia bona venient
pariter cum illa: qui vero ea carchit, etiam quod habet boni, auferetur ab co, continuisque agitahitur angustiis.
8. - Cum Christus dixerit: Qui vult venire post me, abne^et
semetipsum, et tollat crucem suam quotidie; et 13. Paulus in eodem
spiritu adjunxerit: Si secundum carnem vixeritis , moriemini; si autenr spiritu facia earns mortifcaveritis, vivetis; unusquisque in assiduam scilicet proprix voluntatis, propriique judicii abnegationem,
scnsuum quoquc omnium mortificationent incumbere studebit.
9. - immoderato pariter in propinquos amori omnes renuntiabunt, juxta consilium Christi c numcro discipulorum suorum
cos excludentis, qui non oderint patrcm et ^natrein, fratres et sorores;
centuplumque none in hoc mundo, et in altero vitam xternant
promittentis, si cos propter evangelium reliqucrint. Quibus ostenditur quantum christiana; perfectioni impedimentum sint caro et
sanguis. Parentes tamen spirituali amore, it secundum Christum
amandi sunt.
10. - Omnes ei indiffcrentia, quam Christus ac Sancti tantopere coluerunt, singulari diligentia studebunt: ita tit ncquc ministcriis, neque personis, neque locis, prasertim patrix, nequc ulli
hujusmodi rerun, t^ llo unquam affectu inordinato adharescant;
into sint parati ac prompti hac omnia, ad Superioris voluntatem
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mutationem ab ipso procedentem quo animo patiantur; illumque
benc omnia fecissc in Domino fateantur.
11. - In honorem communis vitae, quam Christus Dominus
ducere voluit, tit aliis conformis fieret, et hoc pacto facilius Deo
Patri cos lucrifaceret; omnes, quoad fieri poterit, in omnibus uniformitatem servabunt: illam spectantes tanquam boni ordinis, ac
sancta' unionis tutricem; fugicntque pariter singularitatem, tit invidia ac divisionis radicem; idquc non solum quoad victum, vestitum,
lectum, et cxtera hujusmodi; sed etiam quoad rationem dirigendi,
docendi, pr edicandi, gubernandi, necnon et quoad praxes spirituales. Ut autem hwc uniformitas possit apud nos perpetuo conservari, unicum nobis adhibendum est medium: nempe exactissima
Regularum scu Constitutionum nostrarum observatio.
12. --- Actus caritatis erga proximum apud nos incessanter
vigebunt, quales stint: 10 Aliis facers quod nobis juste fieri ab its
vellemus; 20 Aliis assentiri, ac omnia in Domino approbarc; 30 Se
invicem supportare sine murmuratione; 40 Plere cum flentibus;
50 Gaudere cum gaudentihus; 60 Se invicem honore pra:venire;
70 Sese aliis henevolum et otliciosum ex imo corde pra:starc; 80 Denique omnibus omnia nos facere, tit omnes Christo lucrifaciamus.
Qua: omnia intelligenda sunt , dummodo nihil contra divina vel
ecclesiastica pra cepta, aut nostra : Congregationis Regulas seu Constitutiones, ullo modo agatur.
13. - Si quando divina Providentia permittat Congregationem, aut aliquam ipsius domum, aut quempiam ex suis subditis
calumnia vel persecutione gratis impugnari ac exerceri, diligentissime cavehimus at) omni vindicatione, aut maledictione, aut etiam
qucrela ulla in ipsos persecutores ac calumniatores; imo de hoc
ipso Deum laudahimus et benedicemus; et tanquam de occasione
magni boni descendentis a Patre luminum, ci cum exsultatione
gratias agemus. Quin etiam pro illis omnibus ipsum ex animo precabimur, necnon illis, cum sese opportunitas ac facultas offerent,
libenter benefaciemus; attendentes quod Christus id nobis, sicut
et ceteris fidelibus pra'cipit, dicens: Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos; et orate pro persequentibus et calumniantibus
vos. Et tit omnia hays facilius et lihentius ohscrvemus, assent quod
in hoc beati crimus, et ob idipsum gaudcre ac exsultare dehemus,
quoniam merces nostra copiosa est in caelis; et, quod caput est,
ipse prior hoc dignatus est crga homines adimplcre, ut nobis exemplum daret: quod postea imitati stint Apostoli, discipuli, ac innunleri christiani.
14. - Quamvis praefata omnia evangelii documenta, tanquam
sanctissima ac utilissima , quantum in nobis est, observare debeamus:
quia tamen quxdam ex illis nobis magis conveniunt, illa scilicet,
qua! peculiari ratione simplicitatem , humilitatem, mansuetudinem,
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his colendis atque exercendis accuratius incumbet , ita tit ha quinque virtutes sint veluti facultates anima totius Congregationis,
omnesque nostre singulorum actiones illis semper animentur.
15. - Et quoniam Satanas ab istorum documentorum exercitio, sua its prorsus contraria opponendo, nos semper
avocare nititur; ideo maximam quisque adhibit prudentiam ac vigilantiain ad illa omnia fortiter et animose oppugnanda ac devincenda, ea maxime qua magis Instituto nostro repugnant, qualia
sunt : 10 Prudentia carnis; 20 Velle videri ab hominibus; 30 Appetere
ut quisque nostro judicio ac voluntati sernper subjiciatur ; 40 Quarere
in omnibus sues natures satisfactionern ; 5° Insensibilitas erga honorem 1)ei et salutem proximi.
16. - Cumque malignus spiritus se frequenter in angelum
lucis transfiguret, suisque interdum illusionibus nos decipiat; omnes
sibi diligenter ab its cavebunt, modumque eas discernendi ac superandi addiscere studebunt. Cumque experimento compertum sit
prasentissimum ac tutissimum esse remedium in hoc casu, quam
citissime rem aperire iis, qui a Deo suns ad hoc deputati ; idcirco
cum quis se cogitationibus aliqua illusione suspectis, sive gravi
angustia aut tentatione vexari senserit , quamprimum poterit, id
Superiors aut Directori ad id designate patefaciet , ut congruum
adhiheatur remedium; quod quisque, tanquam de manu Domini,
recipiet , approbabit , ac sibi cum fiducia ac reverentia applicabit.
Ante omnia cavebit ne ulli alii, live nostrorum sive externorum,
rem ullo modo manifestet; cum experientia constet hujusmodi
manifestatione malum fieri deterius , alios ejusdem mall contagione
infici, imo et totam Congregationem tandem magnum inde detrimentum capere.
17. Et quoniam unlculque mandavit Deus de proximo
suo, et nos invicem utpote ejusdem corporis mystici membra juvare
debemus: ubi quis noverit aliquem gravi tentatione agitari, vel in
culpam notabilcni , incidisse, statim in spiritu caritatis, et meliori
modo quo poterit, curabit ut his duobus malis debite et tempestive
convenientia remcdia per Superiorem adhibeantur. Quisque etiam
ad majorem progressum in virtute faciendum, honi consulet, et
gratum hahebit, tit sui defectus Superiori in eodem spiritu caritatis
manifestentur per quemvis, qui extra confessionem cos observaverit.
18. - Curn Dominus noster venerit in mundum, ut in animas
imperium Patris sui repararet : illas scilicet eripiendo a damone,
qui eas inordinata divitiarum, honoris, et voluptatis cupiditate
callide decipiendo, rapucrat; congruum censuit benignus hic Salvator cum suo adversario contraries armis, scilicet paupertate, castitate, et obcdicntia certare, sicuti fecit usque ad mortem . Cumque
minima Congregatio P'Iissionis in Ecclcsia Dci in eurn finem surrexerit , tit animarum saluti, maxime pauperum ruricolarunr, in-
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serviret , nullis utique fortioribus et aptioribus armis uti posse
judicavit , (juam iisdem, quibus ista Sapientia xterna tam feliciter,
tamque utiliter usa est. Quapropter omncs et singuli, hujusmodi
paupertatem , castitatern , et obedientiam , fideliter et perpetuo,
juxta Institutum nostrum , servabunt . Et ut securius ac facilius,
et etiam cum ampliori merito , in its virtutihus observandis, possint
utque ad mortem perscverare , unusquisque ea, qua: in scquentibus
capitiiius circa id statuuntur , maxima qua poterit fidclitate , exsequi
in I )r inino cnnahitur.

(AI' I I [if
De paupertate
1. - Cum ipse Christus , verus universorum bonorum Dominus, ita paupertatem amplexus fuerit, ut non haberet ubi reclinaret caput suum , eosque, qui secunt in missionibus laboraverunt,
Apostolos scilicet et Discipulos , in simili inopia: gradu constituerit,
ita ut nihil proprium haberent ; et sic expediti cupiditatem divitiarum , qua toturn fere munduni perdit , melius ac commodius
expugnarent ; unusquisque in hac virtute colenda, ipsum pro sua
tenuitate imitari conabitur , certo scions bane fore inexpugnabile
propugnaculum , quo Congregatio , diving aspirante gratia, perpetuo
conservabitur.
2. - Et quamvis ministeria nostra in missionibus , quatenus
sent gratis oheunda, nequaquam ferre possint , tit paupertatem
ontnimode profiteamur ; affectu tamen , et quantum in nobis Brit,
effectu , ipsam observare in Domino contendcmus : idque prxscrtim
juxta ea qua: hic prxscrihuntur.
3. - Onines et singuli nostne Congregationis intelligent, quad,
exemplo primorum christianorum , Brunt nobis ornnia communia,
et ilia singulis distribuentur a Superioribus , nimirum victus, vestitus,
lihri, et supellectilia et cztera , prout cuique opus Brit. Nc tamen
quicquam fiat contra paupertateni, quam amplexi sunius, nemo
de hujusmodi horns Congregationis disponere, aut dispensare quicquam poterit , nisi de licentia Superioris.
4. - Yrxterea , nullus quicquani habebit inscio, vel non concedente Supcriore ; aut quod non sit paratus statim relinquere ad
pra:ccptum , vel etiam ad nutum illius.
5. - Nemo ulla re tanquam propria utetur . Nemo quicquam
donabit , aut accipiet , vel dahit mutuo ant commodato, aut aliunde
petet , sine licentia Superioris.
6. - - korurn qua: sunt usibus aliorunt deputata , vel in coinnwni seposita , aut relicts , nemo quicquam sibi sumet , ne lihros
quidem ; aut quod ad usum suum sihi datum est, alteri tradet, sine
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fieri deterius.
7. - Nullus superflua, aut curiosa exquiret. Necessaria autem,
ipsorumque desiderium ita quisquc mnderabitur, ut victus, cubiculi,
et lecti ratio, sit tanquam pauperi accommodata; atque in his, sicut
in omnibus, effectus aliquos paupertatis experiri sit paratus; quin
etiam vilissima quxque corum, quae domi sunt, sibi tribui libenter
patietur.
8. -- Ht ut nihil apud nos cernatur, quod proprietatem
vcl minimam redoleat, cubicula nostra non ita erunt clausa, quin
extrinsecus aperiri possint; nec in its ulla area, sive quicquam aliud
clave particulari obseratum asservabitur, nisi cum expressa Superioris facultatc.
9. - Nemo etiam ex una domo in aliam pergens, quicquam
secum asportabit sine licentia Superioris.
10. - Ft quoniam virtus paupertatis solo etiam appetitu inordinato ad hona temporalia potest violari: unusquisque diligenter
cavebit, ne hoc malum, etiam quoad beneficia, sub specie boni
spiritualis, ambienda, cor suum invadat; idcoque, ne quidem ad
ullum beneficium, aut dignitatcm ecclesiasticam, sub quocumque
pra:tcxtu, aspirabit.

CA PUT

IV

De castitate
1. - Salvator poster quant castitatem coleret, quamque ardenter illam in corda hominum insinuare cuperet, evidenter significavit, ex co quod per operationem Spiritus sancti, supra nature
leges, de Virgine intacta nasci voluerit; et a vitio opposito ita abhorruerit, ut quamvis atrocissima crimina falso sihi imputari permiserit, ut juxta desiderium suum opprobriis saturaretur, nusquam
tamen impudiciti:e, ne dicam accusatione, sed ne quidem suspicione
ulla, a suis ctiam infensissimis hostihus notatum fuisse legamus;
ideo multum interest, ut Congregatio singulari hujus virtutis acquirendae desiderio exardescat, eamque perfectissime colere semper et
ubique profiteatur; quod tanto magis nobis cordi esse dehet, quanto
strictius ad fere continuarn cum sa:cularibus utriusque sexus conversationem, nos Miissionis exercitia addicunt. Quapropter unusquisque, in hac castitate tune corporis turn animi integre conservanda,
omnem curam, diligentiam, et prxcautionern adhibere, quantum in
se erit, conabitur.
2. - lit autem, Dec) auxiliante, id assequi valeat, scnsus turn
interiores, tum exteriores vigilantissime custodict; mulieres nunquam
volus cum sola, loco et tempore indchitis, alloquetur; illas alloquendo,
sel ad eas scribendo, a verbis, ctianisi piis, teneram erga eas benc-
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audiendo , sicuti extra confessionem colloquendo , ad eas propius non
accedet : nec do sua castitate prasumet.
3. --- Et quoniam intemperantia est veluti mater et nutrix
impuritatis , unusquisquc in esu crit temperans , et quoad fieri potent, cihis communihus , et vino, aqua plurima diluto, utetur.
4. - Insuper , omnes sibi persuadehunt MIissionariis nequaquam sufficere, hujusce virtutis gradurn attigisse non mediocrem,
imo preterea requiri, ut totis viribus nitantur impedire , si fieri
possit , ne ullus hominum de aliquo nostrorum , vel levissimant vitii
contrarii suspicionem possit concipere: hxc enirn sola suspicio,
etiamsi omnino injusta, plus obesset Congregationi , ipsiusque piis
ministeriis , quam alia crimina falso nobis imputata, co maxime
quod exiguus aut nullus ob id colligeretur fructus ex missionibus
nostris. Quare ad malum hoc praveniendum , aut tollendum, omnibus, qux occurrere poterunt , mcdiis, non modo ordinariis, verism
etiam , si res postulat , extraordinariis utemur : cujusmodi est istud,
ab aliquihus operihus, alioqui licitis, et etiam bonis ac sanctis , interdum ahstinere , cum scilicet , judicio Superioris aut Directoris, illa
videntur dare locum tirnendi hujusmodi suspicionem.
5. - Et quia otiositas est noverca virtutum , maxime castitatis,
unusquisque vitium hoc ita fugict , ut semper inveniatur utiliter
occupatus.

CAPUT V

De obedientia
1. -- In honorem ohedientia, quam Dominus poster Jesus
Christus verbo et exemplo nos docuit, cum beatissima Virgini,
heato Josepho, necnon et aliis personis in dignitate constitutis, turn
bonis, turn dvscolis, subditus esse voluit; omnibus et singulis prapositis nostris, ipsos in Domino, et Dominum in ipsis attendentes,
exacte obediemus; in primis Sanctissimo Domino nostro Papa reverentiam et obedientiam fideliter ct sincere prxstabimus; ohedientiam quoque illustrissimis ac reverendissimis DD. nostris I:piscopis,
in quorum diu ccsihus instituta fucrit Congregatio, humiliter, et
constanter, juxta instituturn nostrum, exhibebimus. Prxterca nihil
in ecclesiis parochialihus aggrediemur absque parochorum consensu.
2. -- Omnes etiam et singuli Superiori Generali obediemus
prompte, hilariter, et perseveranter, in omnibus ubi peccatum non
apparet, et cxca quadam ohedientia, proprium judicium, propriamque
voluntatem submittentes, idque non solum quoad ejus voluntatem
nobis notificatam, sed etiam quoad ejus intentionem: existimantes
illud semper ad melius esse, quod ipse pracipit; nosque illius dispositioni, quasi limam in manibus fabri, committentes.
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exhibenda Brit. Quisque etiam campanx sono, ut voci Christi obedire conabitur ; ita ut ad primum ejus signum studeat vel ipsam
imperfectam litteram relinquere.
4. - Et ut Congregatio facilius et citius in hac virtute progressum faciat , pro viribus nitetur , ut pia ilia consuetudo nihil petendi,
nihilque recusandi, apud nos semper vigeat: attamen, cum quis
noverit aliquid sibi esse vel nocivum vel necessarium id coram Domino examinabit, utrum idipsum Superiori aperire deheat, vel non,
et se indifferentem habebit quoad responsum futurum; et hoc
pacto dispositus, rem Superiori declarabit; tenebitquc pro certo
voluntatem Dei sibi significari per voluntatem Superioris; qua cognita statim acquiescet.
5. --- Omnes statutis cujuslibet hebdomadw diebus, et horis,
in locum assignatum convenient, ut, qu:c circa ordinem domesticum
monenda sunt , a Superiore audiant: et si quid habcnt proponendum,
ei significent.
6. -- Nemo quicquam aliis praecipiet, aut ullum reprehendet,
nisi ad id a Superiore deputatus sit, aut ex officio jam tencatur.
7. - - Nullus ab uno Superiore repulsam passus, alium Superiorem adibit super ea re, quin repulsam, et repulsx causain illi
significet.
8. - Nemo curani alicujus rei sibi comtuissam deseret, licet
aliquo superveniente negotio impeditus, quin mature adnioneat
aliquem ex Superioribus, ut si opus est, alium substituat.
9. - Sicut nullus in alterius otlicium aut ministerium se ingerere debet, ita cum quis rogatus fucrit ab aliquo, maxime ex
oflicialibus etiam minoribus, ut ipsum obiter adjuvet, id benigne
prestabit, nisi quid obstet: si tamen in hac re diutius occupari
oporteret , id non fiet nisi prius obtent a Superioris licentia.
10. - Nemo in locum alieno ministerio destinatum introibit
absque licentia Superioris; in rebus autem necessariis, sufliciet Iicentia Prarfecti illius loci.
11. - Lit occurratur multis non parvi momenti incommodis,
qua! possent evenire, nullus litteras scribct, mittet, aut aperiet absque
facultate Superioris; cui scriptas quisque dahit, ut eas vel mittat,
vel retineat, prout sibi visum fuerit.
12. - Et tit obedientia aliquid etiam conferat corporis sanitati , nullus extra consueta tempora potum , aut cibum sumet, sine
Superioris licentia.
13. --- Nullus absque Superioris facultate generali aut speciali,
in cubiculum alterius intrabit, neque illud aperiet, quin ei responsum
fuerit , ingredere ; quandiu autem una Brunt, tandiu janua patebit.
14. - - Nerno ctiam alios, maxime externos, in cuhiculum suum
introducet , nisi accepta at) eodem Supcriore licentia.
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facultate Superioris Generalis.
16. - Nuflus ex coadjutoribus nostris, officio Mart destinatis, ad studium lingua latine , nedum ad statum ecclesiasticum
adspirabit. Quod si quis in se talc desiderium senserit, illud protinus
nitetur exstinguere, tanquarn a maligno spiritu procedens; qui forte
speciosa superbia, zelo animarurn velata, ipsos perdere intendit.
Legere autem vel scribere non addiscent sine expressa Superioris
generalis licentia.
CAPUT VI

De its quae ad infirmos spectant
1. Cum inter cetera, (lux Christus operabatur, frequentiusquc commendabat iis, quos in vineam suam mittebat, hoc unum
ex pracipuis fuerit, infirmorum, maxime pauperurn cura ac visitatio; ideo Congregationi peculiaris crit cura, illos non solurn domesticos, %crum etiam externos, cum Superioris consensu, invisendi ac sublevandi; illis turn corporalia, turn spiritualia subsidia,
qua: commode poterunt, subministrando, pr.esertim in missionihus;
et preterca singularem curam adhibendo in confraternitate caritatis
erigenda ac visitanda.
2. - Ubicumquc infirmum aliqucm, sive domi, sive extra
domurn, visitabunt, ilium non ut hominem, sed ut Christum ipsurn,
tale sihi obsequium prestari asserentem, spectabunt: ideoquc quilibet se ibi modeste gerct, ac submissa voce loquctur, et de rebus,
qua ipsum exhilarare et consolari, necnon circumstantes edificare
possint.
3. -- Intirmi quoque nostri sibi persuadebunt, se non solum
in valetudinario et lecto detincri, ut remediis curentur ac sanentur,
scd etiam ut virtutes christianas, maxime paticntiam, et conformitatem cunt divina voluntate, velut ex suggestu, suo saltem cxeinplo
doceant; ct sic, omnibus se invisentibus, sibiquc ministrantihus,
Christi bonus odor sint; adeo ut virtus ipsorum in infirmitate perliciatur. Cum autcm inter cateras virtutes, (lux in agrotis requiruntur, ohcdientia sit etiam multum necessaria; ideo medicis, non
tantum spiritualibus, scd etiam corporalihus, turn infirmario, allisque
ad sui curarn destinatis, exactissime illam exhibebunt.
4. - - fit ne quis circa infirmos abusus subrepat, omnes qui se
male affcctos sentient, id Superiori, vel Praefecto sanitatis, aut
Infirmario significahunt. Nemo vero medicinam ullam surnet, aut
medico nostro utetur, aut ilium consulet, nisi cum Seupcrioris
approbatione.
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C ANuT

VII

De modestia
1. - Tanta in Christo Domino modestia tuns in facie et gestu,
turn in sermone elucebat, ut usque ad interiora deserti ad se attraheret multi populorurn millia, quo ipsius aspectu fruerentur, verbaque vita s'terna', qu.v procedehant ab ore ejus, audirent; ita
ut, cibi potusque neccssarii sumendi obliviscerentur; hanc amabilern virtutem in tanto Magistro imitari debent nlissionarii, qui,
cum ex Instituto sun teneantur cum proximo frequenter agere,
timere dehent semper, ne quod functionibus et ministeriis suis
in Domino xdificaverint, id main exemplo vel minima' immodestix
destruant. Quapropter id omnes, quod D. Paulus primis Christianis
commendabat, MModestia vestra nota sit omnibus Innninibus, diligenter
observahunt. t't autem id prxstare valeant, regulas particulares
modesties, in Congregatione pr.rscriptas, et has sequentes, in usu
habere sedulo curabunt.
2. -- Imprimis ab inordinata oculorum cvagatione abstinebunt, prmsertirn in templo, in mensa, et in publicis actionihus;
eflicientque ut nihil ieve aut puerile in gestu, nihilque affectatum
aut mundanum in incessu appareat.
3. - Cavchunt omnes ne se invicem, etiam per jocum, tangant, nisi quando in signurn caritatis, et causa salutationis, se mutuo
amplecti convenit; cum scilicet quis peregre cgreditur aut rcgreditur, vel est recens admissus in Congregatione.
4. -- Quisque honeste munditici servandx, prxsertinr in
vestibus, studiosus erit: ab ilia vero, qu a est nimis exquisita, aut
affectata, omnino abstincbit.
5. - Quisque pauperem suani, et hanc paucissimam supellectilem. mundarn ac betre dispositam servahit in cubiculo; quod
etiam tertio quoquc die scopis everret, ac lectum mane surgendo
decenter componet; nisi propter ejus infirmitatem, aut negotium
aliquod, aiius ad id sutfectus sit a Superiore.
6. Nemo e cubiculo nisi decenter vestitus egredietur.
7. Et ut facilius et citius coram aliis modestiarn nostrarn
exhibere valcamus, unusquisque privatim, etiam solus in cubiculo,
modeste se habere, Dcum prasentem intuendo, sollicite studehit;
et prxsertim cavebit, nc absque indusio, aut non suflicienter coopertus, noctu dortniat.

CAPUT VIII
De mutua nostrorum conversatione
1. - Cum Christus Salvator poster Apostolos ac Discipulos
in unum congregasset, nonnulla recte inter se convivendi prx-
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alterius pedes lavarent; si quid haberet alter adversus alterum,
iret statim reconciliari fratri suo; bini incederent: denique si quis
vellet inter cos esse major, minor lieret; et alia his similia. ldcirco
nostra minima Congregatio, Christi et I)iscipulorum vestigiis insistere cupiens, sequentes regulas, guar rationern bene inter nos convivendi et colloqucndi spectant, similitcr debuit habere: quas unusquisque pro viribus observare studebit.
2. - lit caritas fraternitatis, ac sancta unio semper maneat
in nobis, et omnimode conservetur, singuli se invicem magna reverentia prosequentur, in morem tamen carorum amicorum, inter
se semper conviventcs. Particulares autem amicitias perinde ac
aversiones diligenter vitahunt; cum hac duo vitia esse origincm
divisionum, ac ruinam Congregationum, experimento comperturn sit.
3. - Onuses singularem, ut decet, honorem Superioribus
exhibebunt, iisque Caput aperient; et cavebunt ne cosdem Superiores
se alloquentcs interpellent, aut, quod pejus est, illis resistant verbo.
Ocones pariter caput aperient sacerdotibus; seminarism et scholastici, suis directoribus et prarceptorii)us. Sacerdotcs ctiam sese
invicem hoc honors pr evenire in Domino studebunt. Nc tamen
detur locus cvagationi oculorum aut mentis, nemo, dum mcnsa'
accumbit, cuiquam, pra;terquam Superiori, vel alicui externo insigniori, aperiet caput.
4. - - Et quoniam Scriptura testatur tempus esse loquendi
et tempus tacendi, et in multiluquio non defuturum peccatum, et
etiam diuturno experimento satis constat, vix fieri posse, ut communitas ulla l)eo dicata, in bono diu perseveret , si in ea nullus locutioni
modus pracscribatur, nullaque silentii ratio habeatur; ideo apud
nos silentium extra recreationis tempus servabitur; ita ut extra illud
nemo sine necessitate loquatur, nisi obiter et verbis perpaucis, ac
voce submissa, maxime in ecclcsia, in sacristia, in dormitorio, et in
refcctorio, pra:sertim dum mensal discumbitur: si tamen alicui
accumbentium quicquam deest, is qui assidet, uno verbo , si nutu,
aliovc signo id non possit, cum, qui ministrat, adinonebit. Quocumquc autem tempore loquamur, etiam horis conversationi destinatis, scraper a nimia vocis contentione, vel elatione cavebimus,
cum indc et nostri et externi possint nnalam accipere ardificationem.
5. - Nemo ex nostris cum seminaristis, aut cum scholasticis,
aliisque, etiam sacerdotibus, qui biennium ab egressu c seminario
nondum explevcrunt, colloquium sine Superioris facultatc, habebit,
nisi ad illos obiter et uno verbo salutandos, cum id caritas a nobis
exigit.
6. -- Ad majorem silentii observationcm, attendet unusquisque,
ut, dum in cubiculo versatur, vel per domum, pr:csertim noctu,
incedit, vel etiam januas aperit, aut claudit, quoad lien potent,
strepitus non edatur.

- 368 7. - In quotidianis conversationibus, ac recreationibus, ita
modestiam cum hilaritate conjungemus, ut semper quoad fieri poterit, utile dulci misceamus, et omnibus exemplo nostro preluceamus.
Quod ut facilius assequamur, colloquia nostra erupt, Ut plurimum.
de its qua: ad pietatem, vel doctrinam missionariis requisitam,
conducunt.
8. - In mutuis hujusmodi colloquiis, sicut et in aliis qua,
aliquando licite habenda occurrunt, operam dabimus, ut inter cxtera colloquendi argumenta, ea maxime, qux ad amorem vocationis
nostre, studiumve propri a perfectionis juvant, in medium proponamus, ad id nos invicem stimulantes; nunc quidem commendando
virtutcrn, puta devotionem, mortificationem, obedientiam, humilitatern; nunc vero eerum partes adversus eos, qui sinistre de its
loquerentur, humiliter et suaviter defendendo. Quod si qua ex
illis virtutibus sensui nostro repugnet, id Superiori vel Directori
dumtaxat aperiemus; et diligenter cavebinurs tie aliis live palam,
sive privatirn id deteganrus.
9. Omnem in colloquendo pertinaci.r aut contentionis speciem, etiam per modum recrcationis magna diligentia fugiemus;
quin etiam aliorum sententiam nostr:e in omnibus non illicitis,
quoad fieri poterit, anteponere in Domino studebimus. Si quis
tamen circa rem propositarn diverse fuerit sententi.r, rationes suas
modeste et in spiritu humilitatis poterit proferre. Imprimis auteni
cavebunt omnes ne inter colloquendum quicquam modeste aut
iegre ferre, aut se offcnsos in aliquem ostendant, aut verbis vet
factis, aut alio quovis modo la?dant.
10. - Omnes summa: religioni ducent, scrvare secretum, non
modo circa ca qua: ad confessioncm, aut directionem pertinent,
verum etiam qux fiunt vel dicuntur in capitulo, quoad culpas et
prrnitentias; sicut et cxtcra, quorum revelationem novinws esse a
Supcrioribus, vel a parts rei prohibitam.
11. - Nemo aliorum, maxime Superiorum famam vel leviter
attinget, aut contra illos commurmurabit, aut quicquam, quod in
nostra Congregations, sicut et in aliis communitatibus fiat aut dicatur, censura notabit.
12. - Nemo de administratione domus curiose inquiret; aut
de ca cum aliis sermonem habebit; aut contra Congregationis Regulas seu Constitutiones, vel pias etiam consuetudines, live directe,
sive indirecte loquetur.
13. - Nenro de victu, vestitu et cubitu conqueretur; aut etiam
colloquetur, nisi ratione sui offrcii ad id sit deputatus.
14. - Nerno in malam partem de aliis nationihus, vel provinciis loquetur; cum mala non parva rode soleant evcnire.
15. -- In publicis discordiis et bellis, qua: inter principes christianos oriri possunt, nullus se in alterutram factionis partem inclinari significabit, ad imitationem Christi qui inter litigantes fratres
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16. - Unusquisque a colloquiis de rebus, qux ad rationem
status scu regnorum, aliaquac negotia sxcularia publica pertinent,
maxime de bello, et principum contentionibus prxscntis tcmporis,
carterisquc ejusmodi rumoribus sxculi longe aberit: et etiam de
istis omnibus, quoad fieri potent, cavebit quicquam scribere.

CAPUT IX
De conversatione cum externis
1. - - Prater regulas, quas Salvator nostcr dedit Apostolis ac
Discipulis suis de ratione inter se conversandi, adjunxit quaedam
prxcepta de modo recte se gerendi cum proximo, cum scribis, et
pharisxis, cum pr esidibus, quando ad eorum synagogas et tribunalia ducerentur; et quomodo, cum ad convivia vocarentur, ct alia
ejusmodi. Quapropter ad ejus exemplum, quasdam regulas de ratione communicandi cum externis similiter habere conveniens fuit.
Has igitur fideliter observare conabimur.
2. - F.tsi Institutum nostrum ad frequentem cum sxcularibus conversationem, maxime in missionibus, nos astringit: cos tamen non adibimus, nisi cum obedicntia, aut necessitas vocaverit;
et tune memores erimus hujus verbi Domini, Vos estis lux mundi;
tit scilicet solis lucem imitemur, qux et illuminat et calefacit et,
quamvis per immunda transeat, nullam tamen puritatis sux jacturam patitur.
3. -- Omnes a litibus externorum sollicitandis, a legatis testamentariis exsequendis, a commerciis et matrimoniis tractandis, ac
similibus sxculi occupationibus diligenter cavebunt, juxta consilium Apostoli: Nemo militans Deo, implicat se negotiis sa?cularibus.
4. - Nullus etiam piorum negotiorum curam suscipict, aut
ad ca gerenda operam swam promittet, aut ad id se propensum
ostendet, sine Superioris facultate.
5. - Domi nemo loquetur cum externis, aut alios e nostris
ad id vocabit sine facultate Superioris.
6. - - Nemo ullum externum ad mensam invitabit sine Superioris licentia.
7. Nullus cujusquam extcrni ad aliquem nostrorum, aut
alicujus c nostris ad externum, mandata aut litteras, aut quid aliud
deferet, sine Superioris licentia.
8. - Nemo Rcgulas scu Constitutiones nostras externis communicabit, sine expressa Generalis aut Visitatoris facultate: admittendis autem istx Communes poterunt ostendi cum licentia
Superioris particularis; idque tempore exercitiorum spiritualium, et
aliquando pries, si ei ita expedire in Domino visum fucrit.
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fructu externis referet, aut cum illis de rebus illis colloquetur, goal
non licet inter nostros adducere in colloquium, maxime de its qua:
ad rationem status seu regni pertinent.
10. - Cum quis facultatem habet adeundi externos, cum illis
nonnisi de rebus necessariis, aut ad salutem et xdificationem ipsorum, aut propriam, aut utrumque conducentibus, colloquetur; idque
ea, qua par est, gravitate, devotions, ac modestia, juxta personarum,
locorum, ac temporum circumstantias.
11. - Nemo domo egredietur, nisi quomodo, quando, et cunt
quo visum fuerit Superiors; cujus Brit socium designare, nisi ad
id alium deputaverit. Is vero qui in socium datus est, primal alteri
cedet, eumque loqui sinet.
12. - Cum quis facultatem a Superiore petierit aliquo eundi,
simul etiam et aperiet quo, et cujus causa ire velit; et statim atque
dommm redierit, eorum (lux gesserit, el rationem reddet.
13. - Nullus prwterquam consucta domus janua ingredictur
aut egredietur, nisi necessitas, aut Superioris licentia in hoc dispenset.
14. - Qui domo egredientur, etiam qui facultatem haberent
exeundi et redeundi per posticum, aut per templum, nomini suo
notarn apponent, et janitorem admonebunt de hora, qua redituri
sunt, ut ipse its a quibus peterentur, possit satisfacere: ante lucem
non egredientur; et ante noctem domum se recipient: ingressi autem
statim notam suo nomini appositam auferent.
15. - Nullus extra domum cibum sumet absque Superioris
licentia, praterquam dum peregre proficiscitur.
16. - Nullus iter faciens, et transiens per locum, ubi sit
domus Congregationis, ad aliud hospitium, quam ad illam divertet:
et quandiu ibi fuerit, ejus, qui illic prarest, obedicnti:e subjicictur;
nihilque ibi, nisi de ejus consilio et directions tractabit. Idem observabitur ab illo, qui ad negotia gerenda illuc vencrit.

CAPUT X

De psis exercitiis in Congregatione observandis
1. - Christus Dominus, ejusquc l)iscipuli, sua habebant pia
exercitia, cujusmodi Grant: static diebus ad templum ascendere,
aliquoties in solitudinem secedere, orationi vacare, et alia similia;
rationi itaque consonum est, ut haec parva Congregatio suas quoque
habeat spirituales exercitationes, quibus observandis diligentissime
incumbet, et alias quasque, nisi necessitas aut obedientia id vetet,
postponet; quippe quie etiam ad cxterarum regularum seu constitutionum veram observationem, et ad propriam perfectionem efficacius conducunt.
2. - Cum juxta Bullam erectionis Congregationis nostrar,
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omnimodc adimplere conabimur, sed maxime hxc trig peragcndo:
10 Crebro fidei et reli;ionis actus erga hujusmodi mysteria ex intimo corde eliciendo; 2<0 Ad illorum gloriam singulis diebus aliquas
preces, et pia opera offerendo; et pr>;sertim ipsonrm festa cum
solemitate , et maxima , qua poterimus, de. otione celebrando; 30 Vigilanter enitendo, ut eorumdem notitiam, honorem et cultum in
animos populorum, sive instructionibus, sive exemplis nostris ingeneremus.
3. -- Et quoniam, ad illa mysteria optime colenda, nullum
pncstantius dari potest medium, quam debitus cultus, et bonus
usus sacrosancta; Eucharistix, sive illam spectemus ut sacramentum,
sive ut sacrificium: quippe qux in se veluti summam cieterorum
fidei mvsteriorum continct, et per se animas digne communicantium , et rite sacrificantium, sanctificat, et tandem glorificat; et hoc
pacto, Ueo uni et trino, et Verbo incarnato, amplissima gloria accedit; ideo nihil erit nobis commendatius, quam ut erga hoc sacramentum et sacrificium honorem debiturn exhiheamus: quin etiam
mente sollicita satagamus, ut ei ab omnibus idem honor et reverentia reddatur: id quod prxstare pro viribus nitemur, pra~sertim
impediendo, quoad fieri poterit, ne circa illud quicquam irreverenter
agatur, aut dicatur; et sedulo alios docendo, quid de hoc tanto
mysterio credere, et quomodo debeant illud venerari.
4. - Et quia eadem Bulla nobis praterea expresse commendat,
ut similiter beatissimam Virginem Mariam, peculiari cultu veneremur, et idipsuin alioqui variisquc titulis debemus proestare; omnes
et singuli id perfecte, Deo auxiliantc, cxsequi contendemus: 10 Singulari devotione hanc dignissimam Christi :Matrem et nostram,
quotidie colendo; 20 Ipsius virtutes, maxime humilitatem ac castitateni pro viribus imitando; 30 Alios, quoties sese offeret opportunitas ac facultas, ardenter cohortando, ut ei eximium honorem,
ac dignum servitium constanter reddant.
5. - Maxima erit nobis curs; Ofhcium divinum dcbite persolvere, quod quidem ritu romano, et in communi, etiam in missionibus recitabitur, sed voce mcdiocri et sine cantu, ut commodius
proximo juvando vacemus; illis tamer domibus exceptis, in quibus,
ratione fundationum, vel ordinandorum, vel seminariorum externorum, vel alia simili necessitate , ad cantum Gregorianum obligaremur. In quocumque autem loco vet tempore Horas canonicas
persolvamus, meminerimus, qualem ad id reverentiam, attentionem,
ac devotionem adhibcre debeamus, qui certo scimus nos laudes
divinas tune celebrare, ideoque officio fungi angelorum.
6. - Cum inter pn ecipua missionum nostrarum ministeria,
illud sit, alios ad dignam et frequentem sacramentorum purnitentix
et I.ucharistix receptionem, cohortari; convenicns est ut et nos.
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antecellamus. Id igitur perfectissime adimplere studebimus. Et, ut
omnia secundurn ordinem fiant, sacerdotes bis aut saltem semel
in hebdomada, uni ex confessariis domus ad hoc deputatis, et non
aliis sine Superioris facultate, confessionem facient, et quotidie,
nisi quid obstet, missam celebrabunt. Cateri vero, qui sacerdotes
non sunt, singulis diebus sabbati, et vigiliis pracipuorum festorum,
uni ex pra:fatis confessariis, nisi Superior alium designaverit, confitebuntur; et singulis diebus Dominicis, Festisque supra nominatis, juxta directoris consilium ad sacram communionem accedent,
et quotidie missam audient.
7. - -- Cum Christum Dominum, in co quod, prxter diurnas
meditationes, in oratione Del pernoctabat, omni ex parte imitari
non valeamus; iuxta tamen nostram tenuitatem id agemus; ideo
omnes et singuli orationi mentali, per unam horam, singulis diebus,
et ex more Congregationis, in communi, et in loco ad id assignato,
sedulo vacabunt.
8. - Unusquisque sataget, ut nullum diem prxterire sinat,
quo non aliquid ex aliquo libro spirituali, juxta propriam anima`
necessitatcm, per tempus a Superiore vcl Directore assignatum,
legat . Sacerdotes insuper, et omnes clerici, caput unum Novi Testamenti legent: et lhunc librum , tanquam Christianx perfectionis
regulam, venerabuntur; ad majorem autem profectum, hujusmodi
Iectio fiet flexis genibus, nudo capite, et saltem in fine tres sequentes
actus adjiciendo: quorum primus erit, veritates in eodem capite
contentas adorarc; 20 Se excitare ad cum spiritum induendum,
in quo Christus, aut Sancti eas protulerunt; 30 Consilia aut prxcepta, qua: ibidem habeantur, sibi proponcre exsequcnda, ac virtutum exempla irnitanda.
9. - Ad clariorem defectuum nostrorum cognitionern habendam, et sic, cum divino auxilio, eorum expiationem, majoremquc
anima puritatem assequcndam, omnes et singuli quotidie duplici
examine conscientix utentur: altero quidem particulari, quod ante
prandium, et co:nam de aliqua virtute sibi acquirenda, aut vitio
extirpando, breviter fict: altero vero generali, quod de singulis dici
actionibus fiet paulo ante cubituni.
10. - - Ut solitudinein Christi, illam maxime dicrurn quadraginta, quos mansit in deserto, venercmur, omnes et singuli, turn
ecclesiastici, turn laici, Congregationem ingredicntes, exercitia spiritualia, ac confessionem gcncralem totius anteactx vita, aped aliquem sacerdotern a Superiore deputatum, faciet: ingressi eadem
exercitia cum alia confessione ab ultima generali peragent , seminaristx quidem sexto quoquc mense, ceteri vero singulis annis utrumquc prastahunt.
11. - Et sicut vix in virtute progressum faccre quis potest,
sine alicujus directoris spiritualis adjumento; ita nisi dirigendus
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communicet, diflicillimuni est ut ad perfectionem sibi convenientem
perveniat. Quapropter onines et singuli rationem conscientia:, juxta
formulam in Congregatione tradi solitam, Superiori aut alicui ab
ipso ad id deputato, saltcm tertio quoquc mense, maxime dum
cxercitiis spiritualibus vacabunt, et quotics id Superiori visum
fuerit, cum omni sinceritate et devotione reddent.
12. -- Confcrentiis de rebus spiritualibus, qua fient semel
salteni in hebdomada, omnes diligenter ac devote aderunt; quan
quidein, ut plurimum, spcctabunt propriar voluntatis, propriique
judicii abnegationem, voluntatis diving: in omnibus facienda' exercitationem, unionem fraternam, propria: perfectionis zelum, et in
aliis virtutibus progressum, maxime in illis, ex quibus spiritus
Missionis componitur.
13. - Ut aliquantulum, et pro rostra tenuitate imitemur
Christian, in co quod humiliavit semetipsum, et inter iniquos voluit
reputari; qualibet feria sexta, singuli suam culpam coram aliis dicent
Superiori, vel alteri ipsius Superioris vices gerenti ; idque tarn domi,
quam in missionibus; et quo animo admonitiones ac pmnitcntias
sibi datas acceptabunt. Servanda pariter crit pia ilia consuetudo
petendi in capitulo, ut ibi publice de nostris defectibus admoneamur; et tunc quisque in spiritu humilitatis et caritatis, hujusmodi
admonitionem facere curabit.
14. --- Pra!terea, ut amorem propriw abjectionis citius in nobis
augeamus, et hoc pacto in via perfectionis magis ac magis proficiamus, quaslibct humiliationis occasiones, etiam extra capitulum,
et quocumque tcmpore nohis oblatas a:quanimiter amplecti in Domino nitemur. Idcirco cum in fine Orationis mentalis, vel conferentia; spiritualis, aut alterius actionis publican, Superior aliquem vocaverit, ut de aliquo defectu admoncatur, ille genua illico flcctet,
et in spiritu humilitatis, ac tacens et libens, admonitionem audiet,
pcenitentiam impositam recipiet, ac fideliter exscquetur.
15. - Etsi labores Alissionariorum continui non patiantur
cos per regulam aliquam mortificationibus corporis et austeritatibus
onerari; illas tamen unusquique plurimi faciet, ad easque affectu
animi semper propendebit; imo poterit, prout sanitas et serix occupationes permittent, illis uti, exemplo Christi, et primorum christianorum, et etiam multorum, qui pleni spiritu p(enitenti e, vivunt
in saculo. \emo tamen, inconsulto Superiore vel Directore, ullas,
nisi in confessions injunctas, assurnet.
16. - Ut aliquo modo passionem Christi honoremus, quisque
feria sexta cujusque hebdomadar in serotina refectione contentus
crit uno ferculo, toque oleribus aut Icguminibus; nisi in missionibus,
aut iter facicndo.
17. - Feria secunda et tertia post Dominicam Quinquagesima! a carnihus domi abstinebimus, ut hac sane minima mortifi-
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suis dissolutionibus, et comessationibus gravitcr offendunt.
18. - Insuper ordo diei in Congregations consuetus exacte
ab omnibus sire domi, sive in missionibus observabitur, maxime
quoad horas surgendi et decumbendi, orationi vacandi, divinum
otficium recitandi, cibuni sumendi.
19. -- Ut mens sinul cum corpore reficiatur, in omnibus
dmmibus nostris, necnon in missionibus, in mensa per totum refectionis tempus, Iectio spiritualis semper habebitur.
20. -- Scrvanda: quoque Brunt alias laudabiles Congregationis
consuetudines; cujusmodi sunt ista': Immediate ante egressum
domus, sicut et post reditum, ecclesiam adire, et Christum in Sacramento salutare; pauperes maxime mendicantes, cum sese offeret
opportunitas, proesertim peregre cundo, catechizare; in ingressu
et egressu cubiculorum domesticorum, genua flectere, ut ante actionem Deum invocemus, et post cam ei gratias agamus.
31. - - Si pra'ter pia exercitia in his Regulis pra:scripta, velit
aliquis alia superaddere, id Superiori aut Dircctori communicabit;
nihilque aget, hac in re, nisi quod al) its permissum fucrit; ne, si
secus agat, forte suam, et etiam diaboli voluntatem impleat; et sic
in pcenam sum in hoc indiscretionis vel inobedientiae, ab illo sub
specie boni decipiatur, ac tandem aliquod anima: sum detrimentum
patiatur.

CAPUT XI
De missionibus caeterisque Congregationis functionibus
erga proximum obeundis
1. -- Cum Dominus poster Jesus Christus Discipulis suis
rcgulas de missionibus faciendis tradiderit, illis pra+cipiendo rogare
Dominum messis, ut mitteret operarios in messem suam, et designando apud quay nationes se conferrent, quid iter faciendo observarent, quas domos diversandi causa ingrederentur, quid pra;dicarent, quibus vescerentur, deniquc qua rations se haberent erga
eos qui se nollent recipere; nos idco pro tenuitate nostra eorum
vestigiis inh crentes, scquentes regulas, sicut et monita in Congregations tradi solita, qua scilicet rationem et ordinem recte nos
gerendi in missionibus, aliisque nostris functionibus continent,
accurate observabimus.
2. - Unusquisque, cum sese offeret occasio, consilio et admonitione proximum juvarc nitetur, et ad bona opera cxercenda
cum incitabit; nullus tamen curain dirigendi aliquem suscipiet, nisi
in exercitiis spiritualibus, missionibus, illisque Congregationis domibus, in quibus nostri regimen habent animarum, aut aliis occasionibus, cunt ad id applicati fuerint a Superiore; sed in its etiam
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vel vivendi formulas, scripto unquam dahit.
3. - Ne ^flissionariis nostris merito objiciatur illud Apostoli,
Quomodo pra'dicabunt, nisi rnittantur ? nemo puhlice concionabitur,
aut c suggestu catechizabit, nisi fuerit ad id a Visitatore approbatus, et ab codem Visitatore, aut a suo Superiore immediato ad id
applicatus. In missionibus tamen poterit earum director, cum
expedire in Domino judicaverit, et sit periculum in mora exspectandi
per litteras responsum Superioris, concionatores et catcchistas ad
tempus mutare, alias substituendo; dummodo de ratione hujusmodi
mutationis, quam primum poterit, Superiorem admoneat.
4. - Sicut non licet ulli e nostris, nisi ab Ordinario sit approbattis, confessioncs, tam nostrorum, quam externorum audire;
ita qui ejusmodi approbationc gaudent, ne quis abusus inde sequatur, non debent ejusmodi munus exercere, nisi prius ad id fucrint
a Visitatore designati, et at) ipso Visitatore, aut a Superiore particulari applicati.
5. -- Ituri ad missiones secum semper deferent mandatum
illustrissimorum ac revere ndissimorum Episcoporum, in quorum
dicecesibus missioncs lient, illudque parochis, aut aliis ecclesiarum,
ad quas itur, Superioribus ostendent, et peractis missionibus, antegnam revertantur domum, DD. nostris Episcopis, si ita ipsis visum
fuerit, referent qua: circa illas gesserint; sed prius consulendus est
Superior, tit personam, et modum ad id agendum, designet.
6. - In ingressu et egressu missionis petent omnes benedictionem a parochis, et si absint, ab corum vicariis, et nihil majoris
momenti facient, nisi prius illud its communicaverint, et ipsis invitis quidquam aggredi cavebunt.
i. Exemplo B. Pauli, qui, ne quern gravaret, ad ea, qua'
sibi et sociis opus Grant, nocte et die Buis manibus laborahat; nos
in missionibus nemini crimus oneri; sed oninia nostra exercitia
peragemus gratis et absque ulla retributione, vel sustentationc temporali: oblata tamer habitatione, necessariaque supellectili uti licebit.
S. 'I'ametsi unusquisque debet ardenter optare, et etiam
cum res postulat, humiliter petere, ut visitandis wgris aut jurgiis
et litigiis componendis, maxims in cursu missionum applicetur;
tamer ut caritas per obedientiam sit bone ordinata, nemo hujusniodi
opera miscricordi<e suscipiet sine Superioris licentia.
9. -- - In proponendis dubiis circa casus conscientim in confessione occurrences, magna prudentia et cautela adhihenda Grit; ita
ut nunquam pcssit dignosci persona de qua agitur. Et ut malis
quit inde possent oriri occurratur, nemo dubia de olio casu conscicntix alicujus momcnti in confessione audito, proponet, nisi prius
consulto Directore missionis.
10. -- Missionariorum, sive Sacerdotum Missionis nomen,
quod a nohis non usurpatum, sed divina ordinante Providentia,
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missionum opus, inter cxtera erga proximum exercitia nobis esse
primum et potissimum. Quamobrem non debet Congregatio, sub
alterius opens pii, alioquin utilioris, pr<etextu, illas unquarn omittere; sed unusquisquc toto animi affectu ad easdern se convertet;
ita ut sit semper paratus ad missiones totics obeundas, quotics eum
ohedientia vocabit.
Il. - Et quoniam Monialium directio missiones, aliasquc
Instituti nostri functiones non parum moraretur, oinnes et singuli
ab illis dirigendis omnino abstinebunt, nullisque eas inviset, aut
apud illas prxdicabit, ctiam in ipso missionum cursu, nisi prius
ad id expressam Superioris, saltcm particularis, facultatem habucrit;
et licet nostra Congregatio ad Paellas scu Mulieres Communitatis
Caritatis dirigendas, ex ipsarum institutions jam deputata sit, nemn
tamen ex nostris Martini directioni operarn dabit, aut apud illas se
conferet, aut etiam cunt illis hahebit coloquiurn, sine ejusdem Superioris licentia.
12. - C eterum intelligent omnes et singuli, quod ministeria
nostra, domi exercenda erga ecciesiasticos externos, ordinandos
maxime et seminaristas, sicut et crga alios in secessu spirituali dirigendos, non debent, sub prxtextu missionum, negligi: have enim
oportet facere, ct ilia non omittere; cum ad utrumque munus obcundum, quoties a Prxlatis et a Superioribus vocati sumus, ex Institute nostro fore xqualitcr, licet missiones sint prsefcrcnd.e, astringamur: et etiam diuturno constct experimento, quosvis fructus
ex iisdem missionibus perceptos, vix posse diu conservari sine
parochorum adjumento; quorum perfectioni non parum eonferre
videntur prxfata ministeria: idcirco unusquisquc ad ilia recte et
pie exercenda, se Deo lubenter dicabit. Quod ut mclius et facilius
exsequatur, eas instructiones, qua ad id solent dari a Superioribus
nostris, exacts ohservarc studebit.

CAPUT X11
De nonnullis mediis et adjumentis ad praedictas functiones
bene et fructuose obeundas requisitis
1. - Quemadmodum Congregatio, in ipso Regularum scu
Constitutionum istarum initio, sibi Christuni Dominum proposuit
imitandum, in co quod cucpit facere et docere; ita in hoc iinali capite
necesse est, tit ipsum pariter statuat sequi in eo quod bene omnia
fecit: quidquid enim boni egerinrus, id pienam potius meretur,
quam premium, nisi hene fiat. Quapropter conveniens fuit h ec
pauca documenta ac media ad prrfatas functiones hone exercendas
conducentia, adjungere; qux omnes nostri Missionarii in usu habere
diligenter curabunt.
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concionibus, aliisque Congregationis functionibus purissima soli
Deo placendi intentione , quantum in se erit , animari , illamque
idcntidem, maxime initio prxcipuarum actionurn, renovare studebit. Sed in primis cavebit, ne in its ullum , vel hominibus placendi,
vel sibi satisfaciendi desiderium admittat: quod quidem sanctissimam quamque actionem posset inficere ac depravare, iuxta doctrinam Christi: Si oculus taus fuerit nnquam, totum corpus tuum tenebrosum erit.
3. - Et quoniam, ut ait Apostolus, quandoque contingit, ut,
cum spiritu co.perimus, carne consummemur: quod solet accidere,
vel cum actionem nostrarn subsequitur vana quardam complacentia,
qua inaniter pascimur, si cum hominum plausu ilia nobis successerit;
vel cum ita nobismetipsis graves ac molesti videmur, ut nullo modo
possimus conquiescere, si actio nostra minus felicem exiturn sortita
fuerit; ideo omni cura ac diligentia cavehitnus, ne in ullo eorum
unquam delinquamus. Ut autem priori malo occurratur, hanc veritatem nobis ob oculos ponemus, omnem gloriam Dco, nihil vero
nobis tribuendum, nisi confusionem. Deinde valde timendum, ne,
si hujusmodi plausibus vane dclectemur, hxc verba Christi audiamus, Amen diro vobis, recepistis mercedem vestram . Posterioris vero
mali rcnredium hoc Brit, continuo ad vcram humilitatem, et proprix abjectionis amorem, quem Deus a nobis tunc exigit, confugere: deinde attente considerare, sxpissime ex hujusmodi contradictionibus patienter toleratis tantum glorix nomini Dei, et proximo utilitatis accedere, quantum ex prxdicationibus popolo gratis,
ac in speciem fructuosis sperare possemus.
4. - Et quia duo ilia mala concionatoribus infcsta, inanis
scilicet complacentia, et inordinata inquietudo, solent etiam oriri
ex propriis turn laudibus, turn censuris, circa hujusmodi actiones
publicas auditis: nenro nostros, prxsertim si adcrint, ob raras naturx vcl artis dotes, maxime oh conciones eloquenter, et cum honrinunr plausu habitas collaUdahit: aut c contra oh scicntix sive
cloquentia: defectus, aliosquc ejusmodi inter prxdicandum annotator, rcdarguet. Quod si qui, ad pusillanimitatem temperandani,
aut vanum pruritum cohibendum, aliqua indigerent vel congratulations, vel adnionitione, Superioris crit id eflicere, aut aliquem
deputare, qui prudenter et privatim utrumque prxstet. Nefas tamen non erit interdum illos ob humilitatis, mortificationis, simplicitatis, aliarunrve ejusrnodi virtutum actus, etiam in ipsis prxdicationihus productos, commendare; dummodo sobrie, discrete,
ipsis absentibus, et coram Deo id agatur.
5. -- - Quanivis simplicitas, quatenus primaria, et maxime propria 1 lissionariorum virtus, ab its sempcr et ubique sit fidelitcr
cxcercenda; illanr tamen accuratius ad praxim redigemus in missionibus, maxime dum verhurn Dci' annuntiabimus, rusticanis, cum
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simplex Brit, et ad captum populi; necnon juxta simplicem methodum, qua usa cst usquc adhuc Congregatio. Propterea unusquisque
a molli et affectata locutione abhorrebit; nec studebit in cathedra
veritatis, curiosos et nimis exquisitos animi conceptus, et inutiles
argutias proferre: attendees Christum Domintn, ejusquc discipulos, simplici loquendi modo usos fuissc, atque ita amplissimam
mcssem, fructusquc copiosissimos attulisse.
6. - - Qui seminariis externorum, directioni ordinandorum,
confercntiis cum parochis, et aliis ecclesiasticis, aut similibus exercitiis applicabuntur, ilia simplici ac populari loquendi ratione similiter utentur; et insuper studebunt eos omnes , non minus ad pietatern quam ad doctrinarn, tarn exemplo, quam verbo promovere;
scd prasertim nitentur curn illis agere in omni humilitate, mansuetudine, reverentia, et affabilitate. Qui vero excrcitiis spiritualihus
tradentis vacabunt, eadcm, quoad fieri poterit, observabunt.
7. --- Quandoquidem nova, aut particulares opiniones plerumque nocent et suis auctoribus et sectatoribus, cavebunt omnes et
singuli ah hujusmodi novitate et particularitate; imo semper in
doctrina, in dictis, et in scriptis, quoad fieri poterit, convenient,
ita ut , juxta Apostolum, Opines idem sapere et sent ire ac etiam idern
dicere possimus.
8. --- Et quoniam, tit ait Sanctus Zeno, Curiositas reum efficit,
non peritum ; et secundum Apostolurn, S&ientia inflat , tunc maxime
cum ejus consilium negligitur, Non p/us, scilicet, sapere, quani
oportet sapere, sed sapere ad sohrietateni; idcirco otnnes, sed prasertim scholastici continue invigilabunt, ne ilia inordinata sciendi
aviditas corda sua sensim invadat; non tamen desinent studiis ad
functiones Missionarii rite obeundas necessariis impense vacare;
dommodo pracipua cura sit addiscere scientiam Sanctorum, qua
in schola crucis docetur; ita tit nonnisi Jesum Christum valeant
pradicare, exemplo ejusdern Apostoli, qui etiam scribens ad Corinthios, ingenue fatetur, quod non judicavit se aliquid scire inter
illos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum.
9. - Inter omnia Evangelii documcnta, its qui in vinea Domini laborant necessaria, hoc nohis debet esse commendatissirnum:
Qui inter vos vu/t esse niejor, fiat sicut nruiOr , et aliorum minister.
Etenim, si quando at) hujus docunienti observatione cessaret Congregatio, confestim inordinato gloria: appetitu in earn grassante,
penitus destrueretur: quippe qui sese in animos natura sua ad elationem proclives facillime insinuans, eos ad plurima impellit mala,
sed presertim ad officia honorifica ambienda, turn ad invidiam
in eos, qui ad ilia provchuntur, concipiendam; vel etiam ad propriam satisfactionem exquirendam, si ipsi in illis gradibus constituantur. Qui quidem illecti ac delusi Spccioso gloriolic fulgore,
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non attendentes , in illud tandem misere delabuntur . Idco nihil
nobis potius crit, quarn ut hoc superbix monstrum fugiamus. Quod
si ambitio corda nostra jam occupaverit , statim juxta prxfatum
Domini consilium , illam cxpellere conveniet per intimum humilitatis actum , quo in oculis nostris fieri viliores nitamur , locumquc
novissimum scinper tenerc percupiamus . Si vero oh officia aut
munera honorifica quibus fungimur , nos vana gloria inquinatos
noverimus , remediutn contra illam hoc Brit : Quam primum a Superiore peters, cum submissione tamen, ut ab its muniis nos amoveat , et ad vile aliquod ministerium pro suo arbitratu applicct.
10. - Omnes quoque singulari studio primos invidix motus
reprimere curabunt , qui ex eo oriri possent , quod ali :r Congregationes, fama, hominum favore, et honorificis occupationibus nostram
superent : certo sibi persuadentes non interesse per quos Christus
annuntietur , dummodo annuntietur ; et a:qualem , vel etiam quandoque ampliorem gratiam , et meritum nobis accedere, cum de
bonis aliorum operibus gaudemus, quam si cadem nos ipsi cum
propria satisfactions, vel intentione minus perfecta, faceremus.
Idcirco quisque nitetur spiritum Moysis inducre, qui rogatus ut
quosdam prophetantes prohiberet, exclamavit : Quis tribuat ut omnis
populus prophetet , et det eis Dominus spiritum scum ? Pra:terea caetcras quasvis Congregationes nostra longc digniores a:stimabimus,
licet illam majori cordis affectu prosequi debeamus ; ut puer bonae
indolis matrem suam , quamvis pauperem et deformem, multo plus
diligit quam caeteras quasque, etiamsi divitiis et forma conspicuas.
Intelligent tamen omnes tenerum hunc amorem spectare tantum
personas , virtutes et gratiam ipsius Congregationis, non autem
quod in ea delectabile est, vel hominum plausu cmicat: id quod
speciali studio profitebimu : odisse et fugere, non solum quisquc
quod ad se attinet, scd etiam quod ad totam ipsam Congrcgationem; ita ut ne quidem appetamus, ut ipsa ab hominibus videatur,
eiquc applaudatur , sed potius humilictur et abscondatur in Domino;
mentc recolentes cam esse granum illud sinapis, quod, nisi seminatum,
et occultaturn in terra fuerit, crescere fructumque facere non potest.
11. - Cavebunt similiter omnes a duobus aliis vitiis, qua:
non minus Instituto Missionis , quam sibi in icem sunt opposita;
tantoque magis perniciosa quanto minus talia apparent , eo quod
sensim aliam induant speciem; ita ut persa?pc pro veris virtutibus
sumantur . Mee autem sunt spiritus acedia , et zelus indiscretus.
Primum quidem paulatim animo subrepens, pr.-etextu discretionis
in corporis conservatione necessario adhibenda;, ut inde ad Dci
culturn, et animarum juvamen simus aptiores , nos ducit ad corporis
commoditates exquirendas, necnon ad laborem, qui virtutem comitatur, fugiendum; quem ideo multo maiorem falso demonstrat,
ut illa quasi odio digna nobis appareat , quz per se est semper ab
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Dei negligenter, nut fraudulenter. Altcrum vcro, amorern proprium
nut nostram indignationem obtegens, nos ad nimiam asperitatem
turn in peccatores, turn in nos ipsos exercendam, aut ad laborem
supra vires, aut etiam contra ohedientiam, cum corporis et animi
detrimento suscipiendum, impellit, ut remediis postea ardenter quxrendis nos implicet, et hoc pacto segnes et carnales efiiciat. Ab his
igitur dunbus extremis omnes declinare, mcdiumque semper tenere,
totis virtibus nitemur; quod quidem medium sine dubio reperiemus
in exacta Regularum seu Constitutionum nostrarum bene intellectarum observantia, necnon in labiis corum qui custodiunt scientiam, in
quorum manibus speciali Dei ordinations, anima nostrx sunt; si tamen humiliter ac confidenter do ore eorum, quoties opus Grit, legem
requiramus, eorumque dircctioni omnimode, et perfecte subjiciamur.
12. -- Ante omnia memores erimus, quod licet its virtutibus,
ex quibus Missionis spiritus componitur, nos semper instructos
esse oporteat, illis tamen nos turn maxime muniri expedit, cum
tempus ininisteria nostra spud ruricolas exercendi advenit; illasque
tune debcmus mente conspicerc, velut quinque limpidissimos Davidis lapides, quibus pcrcussum etiam primo ictu infernalem Goliath in nomine Domini exercituum devincemus, Philistinosquc, id
est, peccatores, servituti Dei subjiciernus; si tamen prius arma
Saiilis dcponamus, et funda ejusdem Davidis utamur: si videlicet
cum Apostolo, non in persuasibilibus, aut doctis humanx sapientix verbis, sed in doctrina et ostensione spiritus ct virtutis , tametsi
sermo noster sit contemptibilis, ad evangclizandum prodeamus;
animo recolentes, quod, si juxta eumdem Apostolum, infirma, stulta,
et contemptibilia mundi elegit Deus, ut per ilia, hujus s.eculi sapientes, ac fortia qunuque confundat ct destruct, sperari potest
fore ut ipse, ex sun inlinita bonitate, nobis, licet indignissimis operariis, det gratiam ci, pro modulo nostro, coopcrandi in salutem
animarum, prxsertim pauperum rusticanorum.
13. -- omnes singulari colent vencratione ct amore Regulas,
seu Constitutiones nostras, etiam qua inter ipsas non tanti viderentur momenti; eas omnes spectantes, ut media nobis a Dco ipso
tradita, ad perfectionem vocationi nostrx congruentem acquirendam, et consequenter anima salutem facilius utiliusquc operandam. Quapropter fcrventia ac gencrosa sape concipient desideria
illas fideliter observandi. Quod si qua intellcctui, aut sensui nostro
repugnent, in its continuo nosmetipsos superare, ac naturam vincerc conahimur; recogitantes, juxta verba Christi, regnum calorum vim pati et violentos rapere illud.
14. - lit autern hx Regulx seu Constitutiones communes,
sicut et speciales ad suum cujusque officium pertinentes, memorix et animo altius inhxreant , et ita strictius observentur, singuli
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vel audient; Basque recte intelligcre curabunt, et pro suis quisque
circa illas defectibus, a Superiore aliquoties in anno pcenitentiam
humiliter potent, ut ista humiliatione facilius a Domino veniam
ipsorum defectuum obtineant, novasquc contra relapsurn in posterum vires assumant. Quin etiam illy fidelitas, quam in hac re
prxstanda exercucrint, argumcntum Brit fidelitatis, quam in ipsis
Regulis sou Constitutionibus observandis adhibucrint, signumque
desiderii, quo erga propriam perfectionem afliciuntur. Quod si
aliqucm in earum observantia progressum quispiam fecisse novcrit,
gratias Christo Domino aget, ac supplicabit, ut Bas in posterum
melius observando gratiam sibi, totique Congregationi largiatur.
Ceterum firmiter nobis persuadendum est, quod, juxta verba
Christi, cum fecerimus omnia quo pra:cepta sunt nobis, dicers dehemus: Nos servos inutiles esse, quod debuimus facere, fecisse, imo sine
illo nihil facere potuisse.
FINIS

- 382 INDEX ANALYTICUS DECLARATIONUM
1. Epistola introductoria
1. Opus Conventus Generalis communicantur.
2. Elcctiones peractac.
3. Experientiis perpensis, periodus experimentalis Constitutiontim et
Statutorum usque ad annum 1980 prorogatur.
4. Declarationes, ad animationem Congregationis post considerationem cius vitae in Ecclesia ct in niundo.
i. Omnes sodales sunt corresponsabiles de vita et actuositate Congregationis.
6. Communitatcs locales hortatur ad iter prosequcndum orientationc harum declarationum.
7. Renovatio et convcrsio ad perficiendam communionem vitae, orationis et laboris.
8. Vocatio Vinccntiana a Summo Pontifice commendata.
C,m^cntus conscientiam habct de suis limitibus et de exiguitate
dc' Lnatiomini.

H. De Fine , Natura et Spiritu C.M.
Introductio
10. Quaestio de identitate C.M. a Conventu 1968-1969 posits est.
11. Conventus agnoscit progressum in servicio pauperum et cleri post
annum 1969.
12. Stint defectus adhuc superandi.
13. Haec declaratio intendit stimulare progressum in renovations.
Iter Sancti Vincentii
14. Sanctus Vincentius suain vocationem invenit experientia pauperism.
15. Renovationem Ecclesiae et societatis intendit ope Congregationis
et aliorum operum socialiutn.
her nostrum
16. Est conversio ad pauperes in sequcla Christi.
17. A situations pauperum viani disccrc opportct.
18. Christus nohis per pauperes loquitur.
_liutatio perspectivae in nnindu e1 in Ecclesia
19. Homines se sentiunt uctores ordinis individualis et collectivi. Consequcntiae negativac ordinis hodierni.
20. Desiderium libcrationis in magna parte hominum.
21. Nova visio Populi Dei in Ecclesia.
22. Ecclesia „serva et pauper #; nos scrvi et paupercs ad pauperes
liberandos in Christo.
Nostra vocatio
23. Responder necessitatibus hodiernis et orientationi Ecclesiae.
24. Ad cvangelizandum pauperibus verbo et opere perginius et in lumine huius finis ad dignos ministros Ecclesiae instituendos et ad
urgentioribus necessitatibus Ecclesiae succurrendum nos devovemus.
25. Evangclizatio pauperum manet nostrum signum et ratio vitae
nostrac.
Vocatio totius vitae nustrae ratio
26. Nostra vocatio est ratio: nostrac spiritualitatis, activitatis apostolicac, vitae communitariae, formationis et regiminis. Superiores
cunt promotores charismatis Sancti Vincentii.

- 383 III. De actuositate apostolica
Evangeliaatio pauperum
27. Omnes testimoniunt amoris erwa paupcres atierenius. annuntiantes
Evangclium Regni Dei.
Nova impulsio ad evangelizandtvn pauperihus
28. post annos 1968-1969, prosequenda post hunc Conventum.
Conspectus super hodiernas format paupertatis
29. Duac tertian parses hominum fore nullum hauriunt heneficium a
societatc opulentiae, - novae format, paupertatis in mundo, Congrcgatio Missionis quacrcrc dehet media concreta ad necessitatibus suhvenicndum.
Forntatio nostrorunt ad discernendas radices paupertatis
30. Salutis \lvstcrium est impeditum: - condicionibus socialibus,
- defcctihus Ecclesiae, - et infidelitatihus nostris.
31. Opus christianum extenditur ad transformationern structurarum,
unde expetitur: formatio continua ad radices paupertatis detegendas, - conversio cordis ad sese inserendum in opus transformationis socictatis.
Condiciones ad nostratn erangelicatn testificalionem
32. Vita pauperism accommodata, - communicatio bonorum nostrorunt
cum pauperihus.
.1fissiones populaces
33. Uhi possibiles sunt, renovandac; - valor mediorum communicationis socialis ad Evangelium anuntiandum.
Missiones ad genres
34. Collahoratio concreta et generosa cum provinciis missionariis
petitur.
.Llinisteriunr erga sacerdotes et clerttm
3.5. tierninaria renovanda; - spirituals adiumentum sacerdotihus praehendum in formatione continua et in rellexionc pastorali; cooperatio ad nova ministcria invenienda.
Fornatio et educatio iuventtm
36. Coetus iuvenum promovendo; - in scholis, collegiis et universitatibus docendo, ubi est necessitas urgens Ecclesiac; - nostras
scholas pauperibus aperiendo; - formationem socialem spccialiter
tradendo.
Paroeciae
37. Enumerantur inter nostras activitates apostolicas, dummodo tini
nostro respondeant: - sint ex pauperihus constitutac; - ternporancus contractus disponibilitatern confratrum protegat; - vita
communis it pis>ssibilis; - sins velut missio continua ut parvae
commtmitatI l t SCrtenttrt.
Coetus laicorum
38. Vincentianorum curentur aniniatione caritatis cum dimensions spirituali , ecclesiali , sociali et civics.
Coordinatio pastoralis
39. Consilium Pastorale provinciale et adunationes intcrprovicnciales
commendantur.

- 384 40. Circa assistentiarn spiritualem Fialiabus Caritatis: commissiones
mixtae commendantur ut orientationes tam sodalibus quam aliis
sacerdotibus praebcant.

IV. De communione fraterna
41. Vita communitaria C.M. examini subiecta.
Vita communis nostra ratio ordinaria vivendi
42. Defectus individualismi exaggerati notatur; - qui soli necessitate
laborant adiuvandi.
Vita comnn nis est exigentia vocationis nostrae et hodiernis ternporibus consentanea
43. Vita fraterna signum specificuin discipulorum Christi, necessaria
ad nostrum laborem apostolicum. Tendentia hodierna ad vitam
communitariam.
Communio fraterna fide, spe et caritate fundata
44. Acceptatio mutua e mutua disponibilitas.
Via renovationis
45. Hacc media proponuntur:
46. Sodales aliquas parses temporis in communi impendant ut valores
communitarios invenire possint.
47. Commune propositurn habeant orationis, laboris et usus bonorum.
48. Causas quacrant quare communitas attractions careat.
49. Promoveatur mutua notitiarutn communicatio.
50. Communitas localis debita autonomia fruatur.

V. De spiritu orationis
Introductio
51. Reflexioncs ad crisim orationis in Congregatione supcrandam.
Constitutiones validae considerantur. Iuvamen ad vitam transformandam in • cultutn spiritualem r erga Patrem.
Christus sanctificatus a Patre et missus in mundum
52. Sanctificati a Patre, viam Deo aperiamus ut ab ipso comprehendamur.
53. In unione cum Christo inquiramus voluntatem Dei.

54. Dociles Spiritui Sancto ad caritatem et communionem cum derelictis manifestandam.
Orare in mundo saecularizato
55. Momenta orationis disponenda in coordinatione cum labore.
56. Condiciones hodiernae exigunt a nobis solidas structuras orationis.
57. Dominus invcniendus, oratione mediante, in pauperibus et in
eventibus mundi.
Assidui in oratione et ministerio verbi
58. Oratio, vita communis et actuositas apostolica in unum coalescant
opportet.
59. Oratio ex unione cum Christo et ex realitatibus terrestribus . Oratio
mutuo participata signum unionis fraternae et impulsio ad laborem
missionarium.
60. Communitas apostolica transmutat in orationem ascesim vitae
communitariae.
61. Vita orationis confratrum stimulanda praesertim directione spirituali.

- 385 Unitas in diversitate
62. Communitas particularis suam propriam expressionem orationis
exquirere debet.
63. Creativitas commendatur etiam in oratione liturgica.
64. Concelebratio Eucharistica optima expressio o fraternitatis sacranientalis ».
Commendations finales
65. Oratio mentalis in communi commendatur.
66. Devotio erga Virginem Mariam.

VI. De consiliis evangelicis
67. Conventus respondit quaestionibus provinciarum.
68. Quaestiones remissac ad Conventum 1980.
69. Questioner: de quihus Conventus egit.
70. (hie tum dcclarationis.
Ratio consiliorum evangelicorum in Congregatione
71. Deus Congregationem nosquc in ea vocavit ut induamus sensus
Christi.
72. Radix castitatis est amor Christi ergs Patrem et erga homines.
73. Fons oboedientiae est actuatio voluntatis Patris in Filio.
74. Totalis depcndentia Christi a Patrc est radix nostrae paupertatis.
Christus se nobis in pauperihus manifestat.
Sensus votorum in Congrcgatione
7i. S. Vincentius itendit plenitudinem Christi in nobis, cum nos induceret ad consecrationem personalem in evangelizandis pauperihus.
76. \'ota suet si[g na consecrationis et fidci nostrac . Vinculum comnlunltarnlnl.

Media ad renovationem prosequendam
77. Programma actionis conficiendum.
78. Quoad castitatem : acceptatio castitatis ; - discussio fraterna do
castitate ; - castitas cum unione fraterna signum Ecclesiae pro
mundo.
79. Quoad paupertatetn : - effectiva sollicitudo pro iustitia sociali;
- renuntiatio bonorum inutilium ; - austeritas vitae.
80. Quoad oboedientiam : talenta confratrum ordinare ad opus communitarium.
81. Officia superioris et alia officia in servitium communitatis.

VII. Do promotione vocationum et de formatione
82. Crisis vocationum.
13. Exemplum vitae nostrac, optimum medium promovendi novas
vocationes.
84. Media promotionis vocationum . Provinciae media idonea cxquirant
ad vocationes promovendas etiam pro Filiabus Caritatis.

85. Ut formatio efficacior evadat . Cura de Scholis apostolicis et de
Seminariis.

- 386 INDEX CONSTITU T IONUM ET STATUTORUM
. C.M.,
A CONVENTU GENERALI XXXV ( 1974) EMENDATORUM,
NECNON ET INTERPRE 'I'ATIONUM ET DECRETORUM
EIt'SDE\I CONVENTUS
Nota. Nunterus indicat articulum, nisi pagina indicatur.

Adscriptio . Alicui provinciac, domui vcl open ad instar domus: Vide
Sodales.
Adunationes sodaliurn in domibus, 183 his.
Alias nos supplicationibus . 'I'cxtus completus, p. 346; interpretatio,
p. 347.

Apostolatus . Vide de Actuositate apostolica , 14-28.
Archivum. Provinciac divisac, 164 § 2; provinciale, 167, 20; domus, 181,6.
Assecurationes . Securitas socialis c:ollaboratorum, 177, 4; 225 § 1; sodalium, 225 § 4; rerum assecurationes, 225 § 4.
Assistens . Visitatoris: eius existentia, nominatin, auctoritas, 170-171 : ius
substituendi Visitatoreni in Conventu Generali, 194 § 2; Assistens
domus, 183; in Conventu Provinciali, 204.
Assistentes generales . Dc eorum muncre, 151 § 1; de .\ssistcnte pro
Missionibus ad gcntes, 151 § 2; de eorum numero et clectione, 152-154;
residentia ct assistentia Consilio Gencrali, 155; de corurn substitutions
in Consilio Gencrali, 155 nota; de cessations ab officio, 156; de substitutions, 157; de iure in Conventu Generali post acceptationem succcssoris, 194 § 1 a.
Auctoritas . Vide Superiores.
Bona temporalia.
1. Principia ge,uralia: de vitanda eumulatione honor urn, 44; dc
use bonorum sive communitatis sive propriorum, 45; ornnia bona cunt
cornmunia ct patrirnonium pauperurn, 211; capacitas possidendi, 212
§ 1; fontes bonorum, 212 § 2; destinatio, 213; corresponsabilitas sodalium quoad bona, 214; de suhventionibus dandis provinciis, Curiae
Gencrali et do taxis, 215; de subventionibus domibus, et provinciis
pauperibus, necnon egenis, 216.
11.
- De oilministratione bonorum : Congregationis, Provinciae, domus
et operum specialiurn. 177, 217-218, 220 § 3.
111. -- De rn,rrnis administrativis : principium, 219; do rations reddenda, 220; de actibus administrationis nomine Congregationis, 221 ;
de alien ationihus, dehitis et obli; ationibus, 222; de summis yeas expenders possunt Superior Generalis, Superiores provinciales et locales,
223; do dchitis contrahcndis, 224; de contractihus laboris, oncrosis,
gratuitis, 225 §§ 1-3; de praevidentia sociali, 177, 4; 225 §§ 1-4.
Caritas fraterna . In vita Communi, 29, 31, 33.
Cautiones . Subscribendae ad iura turn Sodalium turn Congregationis servanda, pro casu cxitus vel dimissionis, 79.
Clerici . Munus nostrum erga Clerum, 22; cooperatio cum clero dioccesano, 25.
Coelibatus . Cur ilium profitemur, 39-40.
Commissio . lus Superioris Gencralis norninandi Commissionem praeparatoriam ante celebrationem Conventus Generalis, 142,7; cius menus,
195; cf. notam et decretum: De pracparando Conventu Generali anni
1980, et de cius durations, p. 351. Commissio Praeparatoria Conventus
Provincialis, 167, 11.

- 387 Confessores. In domihus formationis , 95; approbatio Superioriis provincialis
pro nostrorum conlessione , 167, 21.
Congegatio Missionis . Eius finis, 1-5; natura, 6-7; spiritus , 8-12; do
incorporations , 71; de vinculatione definitiva cum votis, 52.
Congressus .

Inter provincias relate ad apostolatum, 28.

Consilium . Generale : vide assistentes generales et art . 151, 155, 160.
Procinciale : de eius munere , 172; de nominatiore consultorum, 173;
de pracsentia oeconomi provincialis, 176.
Constitutiones . Harum Constitutionum promulgatio , Decreta Tmmporaria
1 et 3, p. 351.
Consultores . In consilio provinciali , 172-173; in consilio locali, 183.
Contractus . lus Superioris Gcncralis ineundi contractus maioris momenti
142, 9; ius Superioris provincialis , 167, 10. Vide Bona temporalia
et art. 225.
Conventus . In gettere : normae generates quoad corum munus , species,
etc., 184-189 ; de actibus conventus, 190.
Generalis : lus Superioris Gcncralis ilium convocandi et praesidcndi
necnon dimittendi , 142,6: eiusdem conventus auctoritas et potestas,
134, 191 ; causae cius convocationis , sive sit ordinarius sive extraordinarius, 192 § 1 ; de tempore et loco, 193; quinarn cidcm interesse debent , 194; de commissions pracparatoria: eiusdem constitutio, munus
et cessatio , 142, 7; 195, c f. Nota : De praeparando Conventu Generale 1980; de duratione , p. 351 ; de electione Superioris Generalis, 196;
potest statucre summam limitem supra quam Superior Gencralis non
potest expensas facere, 223 § 1 ; de promulgations decretorum , 142, 8.
Provincialis . -- De conventu provinciali in specie: Superior provincialis
ei praesidet post convocationem ab ipso factam , 167, 12; de conventus
provincialis munere, 198, cf. nota ad 198 , 3, et p . 349 de interpretatione n. 3; dc commissions pracparatoria , 167, 11 ; de celebrat.ionc,
199; de convocatione , 200; de ciusdem normis a Superiors Generali
approhandis , 201 ; de normis conventus domestici , 210; quinam convcntui
provinciali interesse debeant , 202, 203, 204, 205; de directorio conventus
provincialis , 206; de electione deputatorum, 207.
Potestates diversae conventus provincialis : proponere , positis poncndis,
modum proprium designationis vel electionis Superioris provincialis
et ciusdem perdurationis in officio, 166 § 2; proponere modum proprium providendi ad tempus provinciac regimini, adveniente morte
Superioris provincialis aut ciusdern cessations ab officio , 169 § 2; determinate utrum haheatur assistens Superioris Provincialis , 171 ; proponcre approbationi Superioris Gencralis, modum proprium designationis vel electionis consultorum , necnon eorumden numerum , tempus
nominationis et durationis in officio 173 § 2; determinare modalitates
practicas incundi vinculationem turn provisoriam quam definitivam
cum Congregatione , 71 § 6; determinare summam quam superior provincialis expenders potest , 223 § 2. Vide Provinciae.
Conventus dontesticus : de eius convocatione : it quo et quinam convocari debeant , 208; de eius munere, 209; et directorio, 210. Cf..Adunationes 183 bis.
Cooperatores . Relationes cum cooperatorihus in vita et labors, 26; de
iusta mcrcede, de securitate sociali , de legibus laboris implendis, 177,
4; 225, 1.
Corresponsabilitas. Quoad vitam et apostolaturn communitatis , 32; 130;
in administrations domes, 183; in administrations bonorum , 214; cf.
Dc iuribus et ohligationihus sodalium, 72-80.

- 388 Cura animarum . Consociatae opens pastoralis participatio, 50.

Curia generalis. Vide : Superior Generalis , Vicarius Generalis, Assistentes Generales , Officiales Curiae Generalis.
Decreta. De paupertate, art. 54 nota et p. 351 ; de administrations, 225,
et p. 351; de pracparando Conventu Generali anni 1980, art. 195 in
nota, et p. 351; decreta temporaria , p. 352; de Ret;ulis Communibus
denuo edendis, p. 352.

Deputati . Quoad eorum electionem, Vide; Conventus Provincialis, Conventus Domesticus.
Diaconatus . Relate ad fratres, 70.
Dialogus . Fratcrnus in vita communi, 32; in praxi oboedientiae, 48.
Dignitates ecelesiastieae . Quando acceptari possunt a Superiore Generali, 142, 19.
Dimissio. Secundum ius commune , 129; potestas Superioris Generalis,
142, 17; potestas Superioris Provincialis, 167, 18; cf. De egressu,
122-129.
Director . Seminarii Interni , 101; cius nominatio , 167, 6; studentium in
seminario ntaiori, eius nominatio, 167, 6; directoris spiritualis in domibus formationis, 95.
Directorium . Conventus Generalis, de eius vigore, 197; Conventus Provincialis, dc cius redactione, 206; Conventus Domestici, 210.
Documenta . Exhibenda ante admissionem in Seminariutn Internum, 106.
Dispensatio . Potistas Superioris Generalis dispensandi a Constitutionihus
et Statutis, 142, 21; p-)testis Superiori^ Provincialis dispensandi a normis
provincialibus, 167, 22; a votis, Vide: Vota.
Domicilium . Superioris Gencralis, 142, 20.
Domus . In genere: de crectione et suppressione domorum, 142, 12; 167, 3;
de crectione domus unius provinciac in territorio alterius, 142, 13;
de crectione domus a nulla provincia dependentis, 142, 14.
De adscriptione alicui domui: Vide Sodales.
Vide: Superior localis.
1)omus Gencralitia. - Officiales Generates ad aliquam provinciam
vel domum non cunt adscripti, durante munere, nec alii ad cundem
domum adscripti, salvo iure vocis activae et passivae in sua provincia,
81 §§ 2, 3.
Educatio. De operibus educationis, 23.
Egressus . I'xpleta vinculatione provisoria, 122; per dissolutionem vinculationis provisoriac, 123 § 1; de exclusions a vinculatione live provisoria
sive definitive, 124; de effectibus egressus et de relationihus cum egressis,
127; de sodalibus illicite egredientibus, 128. Vide Exclaustrati.
Episcopi . De fidelitate et oboedientia erga episcopos dioecesanos, 50; et
quoad normas ab Ordinariis locorum promulgatas, 77; de voce activa
et passiva nostrorum ad dignitatem episcopalem evectorum, 189 § 2.
Eucharistia. Fons totius nostrac vitae, 62.
Exclaustrati . lure ct obligationes sodalium qui a S. Sede vel a Superiore
Generali obtinuerunt indultum vivendi pro tempore extra Congregationem, 125, 126; Superior Generalis cis concedere potest suiragia
post mortem, 142, 18.

Exemptio . Congregationis, 6, 133.
Experiments. Decreta temporaria , p. 345, 352.
Filiae Caritatis . Collaboratio cum illis, 24; nominatio Directoris Provincialis Filiarum Caritatis , 142, 22.

- 389 Formatio . Principia gencralia relate ad sodalium formationem: de eius fine,
89; tempore et continuatione, 90, 91 ; de coordinatione inter diversas
institutionis rationes et inter stadia successiva, 92; de formatione pastorali, 93, 96; do formations specifica et professionali, 94; de confessariis
et de directore spiritus in dornibus formationis, 95.

Vide: Scholae apostolicae , seminarium internum , seminarium
maius, seminaria minora, fratres.
Fratres . Dc natura vocationis corum, 69; de possibilitate promotionis fratrum ad diaconatum, 70; de eorutndem formatione: finis, amplitudo,
locus, etc., 117-121 ; de clerico ad categoriam fratrum transeunte,
123 § 2.
IInfirmi . Relationes cum illis, 35.
Impedimenta. Pro admissione in Scminarium Internum, 105.
Incoporatio . In Congregationem, 71 §§ 1, 2, 3; potestas incorporandi,
129 his.
Instituta religiosa . Cooperatio cum aliis institutis, 25.
Interpretatio . [us Superioris Gencralis dandi intcrprctationem usualem
quoad Constitutiones, Statuta et Decreta, 138; ius Conventus Generalis dandi intepretationem authenticarn, 191, 4.
Labor. Fructus laboris nostri sunt bona communitatis, 43; do lege laboris
personalis, 44.
Laici. Cooperatio cum laicis, 25.

Leges civiles . Obscrvari dehent, praesertim quoad salaria , assecurationes
sociales, etc. 177, 4; 225 §§ 1, 4.
Litterae . Dimissoriac ad ordines dari possunt a Superiors Provinciali,
167, 17.
Magistri . In Scminario \laiore, 113.
Missarum onera . Superior localis curare debet ut adimpleantur , 181, 7.
Missiones . Ad populum: munus Congregationis, 21 § 2.
Ad Gentes: sunt mums Congregationis et Superior Generalis: illas
acceptare potest, 142, 5; fundus pro missionihus ad gentes, Decretum
p. 345, 351.
Moderatores . In Scminario Maiori, 113.
Munera . Decorum attributions in Congregatione, 73 § 3; et in domo 181, 3.
Normae provinciales . lus Conventus Provincialis condendi normas,
198, 3; interprctatio authentica huius iuris, Nota: a Superiore Gencrali approbandas, 201 ; potestas Superioris Provincialis ab eis dispensandi, 167, 22. Cf. Responsiones: De Approbatione normarum provincialium, p. 350.
Oeconomus . Generalis: nominatio ct remotio, 158; munus, 159; cum voce
activa et passiva in Conventu Gcnerali, sine sufTragio in Consilio Generali, 160; eius officium visitandi oeconomos et administratores operum
maioris momenti, 217 § 2.
Provincialis: cius nominatio , 167, 6, 174; munus, 175, 176; et of Icia, 177.
Localis: Adiuvat superiorem localem in administratione, 183.
Oecumenismus. Dialogus occumenicus, 26.

Officia. In administrations centrali, 135-164; provinciali, 165-177 ; locali,
178-183.
Officiales Curiae Generalitiae . De Secretarii Generalis, Occonomi Generalis et Procuratoris Generalis apud S. Sedem nominations et amotionc, 158; munere, 159; iuribus 160. De Postulators Gencrati, 161.
Officium divinum . Rite celebrandum, 63.

-390Oratio mentalis . Eius influxus in vita communi, 33; debet esse quotidiana, 61. Cf. Dc Vita Orationis, 55-66.
Ordinationes . Superioris Gencralis, 142, 2; Superioris Provincialis, 167, 2.
Cf. Responsiones: Dc Ordinationibus Superioris Gcneralis, p. 350.
Ordines sacri . De facultate Visitatoris protrahendi limitem actatis iurc
communi statuto, cxpleto curriculo theologico, 115 § 2; ius Superioris
Gencralis admittcndi ad ordines, 142, 16; et Superioris provincialis,
167, 16; et dandi litteras dimissorias, 167, 17.
Ordo diei . Elaborator a Superiore locali cum sua communitatc, 181, 5;
sed approhari dchet a Superiore Provinciali, 167, 7.
Parentes . Officia erga perentes nostros et familiatn, 37.
Pauperes . Evangclizatio, finis Congregationis, 1-5; 21 § 1.
Paupertas . Dc paupertate evangelica, 42-47; Statutum Fundarnentale, p.
346; Interpretatio Statuti Fundamenudis, p. 347; de ordinationibus
Superiori Gencralis, p. 350; de approbatione normarum provincialium,
p. 350; Decretum de Iaupertate, p. 351.

Potestas . Dominativa et iurisdictionis Conventus Generalis et Superiorum,
134.

Praevidentia socialis . Vidc Assecurationes.
Procurator Generalis apud S. Sedem . Vide Officiales Curiae Generalis.
Provinciae.
Generalia: Notio, 162; de erections, divisions et supressione, 142, 3;
163 § 2; 164; de regimine Provinciac morte udvcniente Superioris
provincialis aut ems cessatione ab officio, 169 § 1 ; assumptio regiminis
provinciae a Superiore Generali, 142, 10; de adscriptione alicui provinciae, vide : Sodales ; provincia originis et destinationis, 82.
De provunciarunt potestatibus: quoad ordinationem vitae spiritualis domorum et sodalium, 66; ius condendi propriam rationem fortnationis,
102; de tempore Seminarii Interni, 109; de administrations bonorum,
218: de cognitions mutua alumnorum diversarum provinciarum, 116.
Rationis redditio . Superiori Provinciali ab Occonomn Provinciali, 177, 6; 220.
Regimen . Principia generalia, 130-134; do obligationibus sodalium qui
participant regimini, 130-131; do decentralizatione, 132; de exemptione, 133; de potestate dominativa et iurisdictionis superiorum et
conventus generalis, 134.
Regulae Communes . Et vita communis, 33; de nova editione, p. 352.
Reincorporatio . Potestas reincorporandi, 129 bis.
Relationes . De rebus domorum et provinciuc ad Superiorem Generalcm
a Visitatore mittendac, 167, 9; de statu domus a Supcriore locali Visitatori mittenda, 181, 2.
Romanus Pontifex . De nostra fidclitate erga ilium, 50.
Sacramenta . 1•:ucharistiae, 62; Poenitentiae, 64.
Scholae apostolicae . De formatione alumnorum, 97.
Scriptura sacra . Dc cius lectione, Ell.
Scrutatores . In electionibus, 185 § 1-2.
Secessus spiritualis . Inter annun, 64.
Secretarius . Gencralis, Vide Officiales Curiae Generalitiae . Conventus,
cius nominatio , 185 § 3.
Seminarium.
.Sentittariunt Interntnn: quid sit, 98; huius temporis ratio, 99; praecipuae obligationes seminaristarum, 100; de domo et de directors

- 391 seminarii interni, 101 ; de rationc formationis a quaque provincia condenda, 102; ius admittendi candidatos, 103; 167, 14; et dimittendi
seminaristas , 104; de impedimentis quoad admissionem, 105; de documentis exhibendis ante admissionem, 106; de initio seminarii interni, 107; de loco seminarii interni, 108; do cius durations, 109; de
adaptations in aliquibus casibus, 110.
.Sentinariuui :1laius. De eius obiecto et tine, 111 ; de Serninario maiori
proprio aut pluribus provinciis communi, 112 1; ubinam studia peragi possint, 112 § 2; de domus studiorum vita intcrna , 112 § 3; de
rclationibus inter moderatores et alumnos, 113; de peculiari institutionis
rationc, 114; de studiorum interruptione, 115 § 1.

Se,ninariun, Minus. Vide Scholae apostolicae , et art. 97.
Sodales.
De sudalihus in genere. Continuare dehent missionem Christi, 67; live
lint clerici, 68; live fratres, 69; de sodalium incorporatione, 71 ; de
corum pracparatione ad opera, 30: de corum vita privata et dignitate
personali. 31 ; de corum mutuo iuvaminc, 65: de relatione cum illis
qui soli vivere coguntur. 34.
De iuribus et obligationibus sodalirun: cadem pro omnibus, 73; do iurihus et obligationibus corum qui provisorie vinculati sunt, 78; do
iuribus, privilcgiis et gratiis spiritualibus, 72; de contmunibus obligationibus clcricorurn, 75; de obligatione servandi Constitutiones et
Statuta, 76; necnon Ordinariorutn locorum praescriptiones, 77.
De adscripliane alicui provinciae , domui tel operi ad instar domus: de
adscriptione in gencre, 81 ; de provincia originis et dcstinationis, 82,
85, 86; de translations ex una provincia in aliam, 83: 142, 15; do adscriptione alicui domui, 87; de iuribus adnexis adscriptionis provinciae
vel domui, 88, Cf. Incorporatio.
De sodalium .forntatione. Vide Formatio.
Dc lure Superioris Provincialis cluoad -odales domorum, 167, 4.
formatio, sufiragia pro defunctis,
Vide: cautiones,
fratres ,
vinculatio.
Substitutus . .\ssistentis Generalis, 157; Superioris localis in Conventu
Provinciali, 204; Superioris Provincialis in Conventu Generali 169.
Suffragia . Pro defunctis, 80; in C:onventihus, 187.

Superiores.
In genre: do cxercitio auctoritatis, 49; 130-131.
Superior Generalis : de cius electione, 139-140; 196; de vius munere
et potestate, 1335-138; 142; de cessatione at) officio, 141; excunte ab
officio potent there cligere provinciam, 84; limites pro expensis extraordinariis Superioris Generalis, Decretum, p. 345, 351.
Superior Provincialis : praeest alicui provinciae, 162; cius potestas et
munus, 165; nominatio, 166; iura ct oflicia, 167; perduratio in muere, 166; removeri potent a Superiore Generali gravi de causa, 142, 11.
Superior Viceprovincialis: de cius iuribus, facultatibus et obligationibus,
168.
Superior localis: de eius nominations, 167, 3; 179; muncre, 178; potestate, 180; iuribus et ofuiciis, 181, remotions, 182; expensis, 223 § 3.
Superior regionalis : 177 his.
Vicarius Generalis . Eius munus, 143; clectio, 144; auctoritas, 145-146;
cede vancante ipso facto fit Superior Generalis, 147; de cius substitutione, 148; de cessatione ab officio, 149; do furs quoad electionem
tit Superior (.Generalis, 150; de lure in Conventu Generali post acceptationern successoris, 194 § 1 a.
Viceprovincia . De cius erections, etc., 142, 3; quid sit, 163; de iure quo
regitur, 163 § 4.

- 392 Vinculatio . Provisoria : notio , 71 § 3; modalitas a Conventu Provinciali
determinanda, 71 § 6; Tura et officia provisoric vinculati , 78; exclusio
a vinculatione provisoria, 124; dissolutio, 123 § 1 ; eius qui vult remancrc ut frater, 123 § 2.
Definitiva: notio, 71 § 4; vinculatio mediante promissione, in connexione
cum votis, 71 § 5; exclusio, 123 § 2; dissolutio , 142, 16.
Virgo Maria . Dcvotio, 56.
Visitatio . Canonica: ius Superioris Generalis, 142, 4; relationes ad Superiorem Generalem mittendae , 167, 9.

Dornus: saltem alternis annis facienda a Superiore Provinciali, 167, 3.
Vita Congregations. In genere, 13.
De actuositate apostolica: cum Ecclesia universali et locali , 14-17; 20,
23; cum mundo, 18; eius fons, 19; de evangelizatione pauperum,
21 § 1, 27; missiones ad populum, 21 § 2; ad gentes, 21 § 3; quoad
clerum, 22; opera educationis, 23; cum Filiabus Caritatis, 24; cum
clero dioecesano, et aliis institutis et laicis, 25; dialogus occumenicus,
26; de methodis apostolatus continuo perficiendis, 28.
Dc co nnutitate fraterna: quomodo concipi debet vita communis fratcrna, 29, 30, 38; vita communis et apostolatus, 30; vita privata et
dignitas personae, 31 ; de corresponsabilitate quoad vitam et apostolatum communitatis, 32; quid requirit nostra cooperatio, 33; relationes cum confratribus qui soli vivere coguntur, 34; cum intirmis et
senescentibus atquc aliis in difficultatihus lahorantibus, 35; cum cooperatorihus nostris, 36; et cum parentibus, 37.
Dc praxi Consiliorum evangelicorum:
De castitate et coelibatu, 39, 40; fecunditas castitatis, 41.
De ratione praxis paupertatis communitariae, 42; de fructibus laboris,
43; de loge laboris personalis et de vitanda cumulatione bonorum,
44; de usu bonorum communitatis et ad nos pertinentium scu personalium , 45; de evangelica paupertate ab omnibus servanda, 46.
Dc unrerrsali oboedicntiae lege, 47; de dialogo, 48; de exercitio auctoritntis, 49; de oboedicntiae exercitio ct amplitudine, 50.
De obligation sese devovendi toto vitae tempore evangelizationi hominum
etc., 51.
De vita spirituals seu de spiritu orationis : quomodo exprimi debet, 55;
intima communio cum SS. Trinitate, cum Verbo Incarnato et devotio
erga V. Mariam, 56; de unione cum Christo, 57; et cum Ecclesia, 58;
de aliquibus actis unionis cum Den, 59; lectio Sacrae Scripturae, 60;
oratio mentalis quotidiana, 61; Eucharistia, 62; oflicium divinum, 63;
receptio sacramenti Poenitentiae et secessus spiritualis, 64; adiuvamen
crga confratres, 65; de potestate provinciarum circa illa, 66.
Vocationes . Fovcndae et excolendae, 97.
Vota . De natura votorum nostrorum et corum dispensatione , 52; de emissione, 53; formula votorum, 54; ius Superioris Gcneralis quoad vote,
142, 16, et Superioris Provincialis, 167, 15. 19. De obiecto voti stabilitatis, p. 349. Cf. Decreta , paupertas , vita Congregationis.
Vox activa et passiva . Quinam gaudeant, 188; ant lure carent, 189; de
lure corum qui ad Domum Generalem sunt adscripti, 81, 3.
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CONGREGATIONIS MISSIONIS
Abnegatio , propriac voluntatis propriique iudicii: X, 8.
Absentia , a domo: IV, 11 ss.
Abstinentia , a carnibus post dominicam Quinquagesimae: X, 17.
Acedia, XII, 11. (otiositas: IV, 5).
Admonitio , in capitulo: X, 13; estra capitulum: II, 17; X, 14. (reprehcnsio: V, 6).
Affectus, dcordinatus erga bona temporalia: III, 7; II, 2; remedia: III, 8, 10.
Ambitio, X 11, 9.
Amicitia, VIII, 2.
Amplexus, quando conveniat: VII, 3.
Approbatio , confessariorum et concionatorum: XI, 3.
Area, obserata in cubiculis nostris: 111, 8.
Aversiones , VIII, 2.
Beneficia , non ambienda: 111, 10.
Breviarium , quomodo rccitandum: X, S.
Calumnia, quomodo patienda: II, 13.
Campana, cius voci obediendum: V, 3.
Capitulum , qualibet feria sexta habendum: X, 13.

Caritas, erga proximum: 11, 12; obligatio Superiorem certiorem faciendi:
11, 17.
Castitas , virtus: IV.
Casus, conscientiae magna cum cautela proponendi: XI, 9.
Cibum sumere, iuxta ordinem diei: X, 18; extra domum: IX, 15; extra
consucta tempora: V, 12.

Clerus, Clerici , vide ' Ecclesiastici '.
Coadjutores, vide ' Fratres '.
Communicatio , interna: X, 11.
Communio, frequcns receptio: X, 6.
Complacentia , vana: XII, 3-4.
.
Concionatores , vide ' Praedicatores ': XI, 3; _X'lI,
Conferentiae , de rebus spiritualibus pro omnibus: X, 12.
Confessio, nostrorum: X, 6; externorum: licentia: XI, 4.
Confraternitates caritatis , crigendac ac visitandae: I, 2.
Congratulatio , quando fieri possit: XII, 4.
Congregatio Missionis , institutio, natura, fines, membra et officia: I, 1-3;
prat omnibus aliis amanda: XII, 10.
Consuetudines , ab omnibus servandae: X, 20.
Contentio, contentionis species fugienda: VIII, 9.
Conversationes , regulac: VIII, 4 ss.; vergant ad cadificationem: VIII,
1, 7, 8; cum biennistis: VIII, 5; cum feminis: IV, 2; cum externis:
IX, 7, 9, 10.
Correctio , vide ' Admonitio '.

Cubicula , ne clausa sint : III, 8; paupertas observanda : III, 7; ingressus:
V, 13; X, 20; mundities: VII, 5; modestia: VII, 6-7.
Curiositas , in studiis:XI1, 8.
Custodia, sensuum: IV, 2.
Defectus , morales manifestandi Superiori: II, 17.
Dignitates ecclesiasticae , non Bunt appetcndae: 111, 10.
Director , conscientiae: X, 11; missionum: XI, 3.
Directio spiritualis , necessitas et modus: X, 11; externorum: XI, 2;
monialium et religiosarum: XI, 11.

Documenta evangelica, II.
Donatio, licentia requisita: III, 5.

- 394 Ecclesiae , silentium: VIII, 4.
Ecclesiastici , nostra ergs cos officia: 1, 1; V, 1; X1, 6.
Egressus , e dorno: IN, 11 ss.; e cubiculis: X, 20.
Episcopi , reverentia et obedicntia debita: V, 1.
Eucharistia, cultus exhibendus et promovendus: X, 3; frequenter recipienda: X, 6; ante egressus et post reditum salutanda: X, 20.
Evagatio oculorum , VII, 2-, VIII, 3.

Examen conscientiae, X, 10.
Exercitia pietatis , observantia ct momentum: X, 1 ; quaenam lint: X,
2-19; supcraddita: X, 21.
Exercitia spiritualia , aliis tradere: I, 2; modus agendi: Nil, 6; cis vacabunt: X, 10.
Externi, colloquia et c'inmereium: IN, 5 ss.
Facultates animae Congregationis , II, 14; Nil, 12.
Fama, alicnam, nraxime Superiorum attingerc: VIII, 11; aliarum nationum vel pro%inciarum: VIII, 14.
Familia, vide ' Parentes ': 11, 9.
Feminae, colloquia et epistolac: IV, 2; confessiones: IV, 2.
Filiae caritatis , licentia eas visitandi alit dirigendi: XI, 11.
Finis Congregationis, 1, 1.

Fratres coadjutores, 1, 2.
Functiones , vide 'Ministeria'.
Gestus, nihil apparent leve nut puerile: \'II, 2.
Gratuitas , missiunum: III, 2: XI, 7.
Horae canonicae , quomodo recitandae: X, 5.
Humilitas , virtus acquirenda: II, 6; condiciones quas exigit: 11, 7: fundamentum perfectionis: 11, 7; media adipiscendi: X, 13-14.

lllusiones, maligni Spiritus:

11, 16.
Incessus , nihil apparent levc aut puerile: \*II, 2.
Indifferentia , sancta: 11, 3; V, 4.
Infirmi, nostrae ergs cos oflcia: XI, 8; V1, 1-2; virtutes exemplo doccant
ct obediant: VI, 3; obligatio morbum significandi: VI, 4.
Infirmitas , vide ' Infirmi ".

Ingressus , in doinum consuetu ianua: IN, 13; ante noctem: IN, 14; in
cubicula: V, 13; X, 20.
Intemperantia , velut mater impuritatis: IV, 3.
Invidia, XII, 10.
Invisere, moniale,: X1, 11; externes: IX, 5, 9, 10; infirmos: XI, 8; VI, 1-2.
Invitare ad mensam , non sine licentia Superioris: IN, 6.
Itinera, regulac: IN, 16.
Janua , consueta utendunr: IN, 13.
Jesus Chrisus, ems spiritus inducndus: 1, 3; cius doctrina sequenda:
11, 1 ; exemplum nostrum in omnibus: 1, 1; in omnibus virtutibus,
pracscrtim in prudentia: 11, 5; mansuetudine et humilitate: 11, 6-7;
caritate: 11, 13; zelo: 11, 18; paupertatc: 111, 1; castitatc: IV, 1;
ohedicntia: V, 1; cura inlirmorum: VI, I; modestia: VII1I; conversations cum externis: IN, 1 ; exercitiis pietatis: X, 1; missionibus: Xl, 1 ;
dcmum in omnibus: I, 3; XII, 1.
Lectio , spiritualis ab omnibus habenda: N, 8; Novi 'I'estanlenti: X, 8;
per totum refectionis tempos: X, 19; Regularum Communium: Nil, 14.
Libri , conipositio, versio, editio: V, 15; relate ad paupertatcm: III, 3, 6.
Litterae , privatac: V, 11; ad mulicres: IV, 2.
Mansuetudo, 11, 6.
Maria B . V., cultu peculiari veneranda: X, 4.
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Medicus, ci obediendum: VI, 3; licentia cum adeundi: VI, 4.
Mcditatio , quotidic et in communi: X, 7.
Mensa , silentium: VIII, 4; lectio: X, 19; notanda pro aliquibus diebus:
X, 16-17; invitatio externorum: IX, 6.
Methodus , simplex: XII, 5.
Ministeria , propria nostrae Congregationis: I, 2; regulac: IX, 2.
Missae, celehratio et auditio: X, 3; X, 6.
Missio canonica , necessitas: X1, 3.

Missiones , clericorum menus; dioccesanae; momentum: XI, 2, 10.
Modestia , VII; VIII, 7.
Moniales, licentia eas invisendi, dirigendi, apud eas pracdicandi: XI, 11.
Monere, 1 . officium Superiorum: in cum finem omnes convenient: V, 5;
in capitulo: X, 13.
2. Superiorem de aliorum tentationibus vel culpis: II, 17.
Mortificatio , corporalis: X, 15; sensuum osmium: II, R.
Munditics , VII, 4.
Mutuo dare, non sine licentia: III, 5.
Mysteria , SS. Trinitatis et Incarnationis: X, 2-3.
Nationes, non cis detrectandum: VIII, 14.
Necessaria, lint pauperi accommodata: III, 7.
Negotia, externorum: IX, 3; etiam pia: IX, 4.
Novitates , in doctrinis: XII, 7.
Novum Testamentum , lectio: X, 8.
Obedientia , Superiorum debits: V, 2-3; Romano Pontitici et Episcopis: V, 1; aegrotis necessaria: V1, 3; qualitates requisitac: II, 3; V, 2.
Officia, (lfficialihus praestanda: V. 9; omnibus aliis: II, 12; ne quis in
alteriu: otlicium se ingerat: V, 9; neve in locum alieno ministerio destinatum introeat: V, 10; regulac ofliciorum: legendac: XII, 14.
Offieium divinum , modus persolvendi: X, 5.

Opiniones , alienae propriis anteponendae: VIII, 9; novae et particulares: 111, 7.

Oratio mentalis, X, 7.
Ordo, dici exacts obscrvanda: X, 18.
Otiositas , noverca virtutum: IV, 5 (acedia: XII, 11).
Parentes , non immoderate sed sccundum Christum amandi cunt: 11, 9.
Parochus , eius henedictio petenda ante et post missiones: XI, 6; co im ito
nihil aggrediendum: V, 1; XI, 6.
Pauperes, evangelizatiu: 1, 1, X, 20.
Paupertas , 111, 3 ss.
Poenitentia , sacramcntum: X, 6; in capitulo: VIII, 10; X, 13; extra
capitulum: X, 14.
Perfectio, finis Congregationis: I, 1.
Persecutio , quomodo fcrcnda: Il, 13.
Pertinacia, in colloquendo: VIII, 9.
Politicae res, VIII, 14-16.
Praedicatio , XI, 11; XII, 5.
Praedicator , XI, 3; X l 1, 4.
Propinqui , vide ' Parentes ' (II, 9).
Providentia , honoranda: II, 2; cius decreta acceptanda: 11, 3.
Prudentia, 11, 5.
Puellae Caritatis , vide ' Filiae Caritatis ' (XI, 11).
Puritas, intcntionis: XII, 2.
Recreatio , VIII, 4, 7.
Refectio, serotina feriae VI: X, 16; feriae 11 et III post Quinquagesimatn:
X, 17; lectio: X, 19; silentium, VIII, 4; evagatio oculorum: VII, 2;

- 396 VIII, 3; vide ' Cibum sumere' (IX, 15; V, 12).
Refectorium , silentium: VIII, 4.
Regulae communes , aestimandac ct veneratione prosequendae : XII, 13;
uniformitatis causa: 11, 11; externis non communicandae: IX, 8;
tertio gttoquc mense legendac: XII, 14.
Religiosi , vide ' Moniales ' (XI, 11).
Reprehendere , ad Superiorem pertinet: V, 6.
Repulsa, aequo aninio patienda: II, 10; post repulsam alium Superiorcm
adire: V, 7.
Reverentia , mutua: VIII, 2-3; erga Superiores: VIII, 3; erga Summum
I'ontificcm et Episcopos: V, 1.

Sacramenta , vide ' Eucharistia, Poenitentia ' (X, 3, 20).
Sacristia , silentium: VIII, 4.
Salutationes, pro quibusnam caput aperiendum: VIII, 3.
Sanitas, regulae quoad cibum: V, 12.
Secretum, servandum ab omnibus sodalihus: VIII, 10; in proponendis
dubiis circa cases conscicntiae: XI, 9.
Seminaristae , vide ' Seminarium internum'.
Seminarium internum, X, 10.
Separatio , regula: VIII, 5.
Silentium, momentum: VIII, 4; quando servandum: VIII, 4; silentium
actionis: VIII, 6.

Simplicitas , II, 4; XII, 5.
Singularitas , II, 11.
Spiritus , Christi inducndus: 1, 3.

Summus Pontifex , reverentia et obedientia debita: V, 1.
Supellex, regulae: VII, 5.

Superbia , XII, 9.
Superflua, non exquirenda: III, 7.
Tactus, ne per jocutn quidem: VII, 3.
Tempus, loquendi, tacendi: VIII, 4.

Tentationes , modus se habendi in tentationibus: II, 16; officium caritatis: 11, 17.
Uniformitas , 11, 11.
Usus, vide ' Consuetudines ' (X, 20).

Vita communis, vita in communitate et sustentatio a communitate:
111, 3; uniformitas: II, 11; III, 6.
Voluntas divina, semper facienda:
Superioris: V, 4.

II, 3; significata

per voluntatem

Zelus , indiscretus : XII, 11.

VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev. mi Superioris Generalis. Romae , die 1 oct. 1974
P. HENZMANN, C. M., Secr. Gen.
Director ac sponsor : A. COI'PO, C.M.
Autorizzazione del Tribunale di Roma , 18 novembre 1963 , n. 9492
Istituto Grafico Tiherino - Roma - Via Gaeta, 23

